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BOŽIĆNE ČESTITKE
Blagdani snaže nadu u bolju budućnost
Kardinalu Puljiću i vjernicima katoličke vjeroispovijesti bižićne čestitke uputili reisu-I-ulema dr.
Mustafa ef. Cerić, potpredsjednik Federacije Ivo Andrić Lužanski i drugi
Reisu-I-ulema Islamske
zajednice u BiH dr. Mustafa
ef Cerić uputio je kardinalu
Vinku Puljiću, nadbiskupu
vrhbosanskom, čestitku
povodom nastupjaućeg
Božića, u kojoj se kaže: Vama i svim katolicima u
BiH želim sretne blagdane u

kojima vi posebno molite za
mir. Pridružujem se iskrenim
željama za mir u našoj nam
domovini Bosni i
Hercegovini. Nadam se da
će nam blagdani uvijek
snažiti nadu u bolju
budućnost za sve ljude.
Uvjeren sam da će naša

buduća

saradnja donijeti
radost svim ljudima dobre
volje. Božićnu čestitku
uputio je i Ivo Lužanski,
dopredsjednik Federacije
BiH: - Božićna novost
konačnog spasenja i mira
neka podari i obraduje svaki
dom i svaku obitelj, posebno

obitelj poginulih i nestalih.
Neka prognamcIma 1
izbjeglicama učvrsti vjeru i
nadu da će sljedeći dočekati
u vlastitim domovima, kaže
se u božićnoj čestitki Ive
Lužanskog. Povodom
Božića svim građanima
katolicima u BiH čestitke su

uputili Jevrejska zajednica
BiH, HSS, GDS, MBO,
predsjednik Tuzlanskopodrinjskog kantona Tarik
Arapčić,

gradonačelnik

Mostara Ivan Prskalo i Safet
Oručević i drugi.

SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH
Neslavan početak novih ministara
Prednacrt budžeta Federacije u visini od 975 miliona KM nije prihvaćen usljed niza primjedbi *
Odgođena i rasprava o primjeni carinskog zakona iformiranju Federalne TV

Z

bog ozbiljnih primjedbi, prije
svega Ministarstva odbrane,
zamjenik premijera i ministar
finansija Dragan Čović zatražio je da
se Vlada o prednacrtu budžeta
Federacije BiH izjasni na narednoj
sjednici, početkom sljedeće godine.
Time je prva sjednica Vlade u
novom sazivu neslavno okončana,
tim više jer se, usprkos prethodnoj
najavi, na dnevnom redu nije našla
rasprava o primjeni carinskog
zakona, te prednacrt Zakona o
Federalnoj televiziji

Preuzimanje
odgovornosti .
Najviše prin:tjedbi na

ponuđeni

sadržaj budžeta, planiranog u iznosu
od 975 miliona KM, imao je ministar
odbrane Miroslav Prce. - Ako je
ministar obrazovanja, nauke, kulture
i sporta Fahrudin Rizvanbegović
kazao da je šokiran predviđenim
izdacima za to ministarstvo, onda je
Ministarstvo odbrane "komirano" izjavio je Prce. Za naše, i potrebe
Vojske Federacije BiH, predviđeno
je 400 miliona KM, što nije dovoljno
ni za isplatu plaća, za koje će u
1999. godini biti potrebno 402
miliona KM. Za naše aktivnosti
potrebno je oko milijardu KM izjavio je Prce. Prema njegovim
riječima, otvara se pitanje ko može
preuzeti takvu odgovornost, jer bi to
značilo da Vojska nema ni hrane, ni

odjeće,

a da se ne govori o
odgovornostima za eksplozije u
neu slovnim skladištima oružja.

Ko

će

na ulicu

To je bio i osnovni razlog da
ministar finansija Dragan Čović
zaključi kako su potrebne dodatne
konsultacije u vezi iznosa budžeta,
te načina njegovog raspoređivanja,
jer "nije isto kada na ulicu izađu
nezadovoljni obrazovni radnici, ili
uniformisani pripadnici vojske ili
policije". Prednacrt budžeta, na koji
su primjedbe iznijela gotovo sva
ministarstva, predviđao je
finansiranje od prikupljenih carina,
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posebnih poreza i poreza na dobit.
Najveće stavke, u iznosu od 700
milina KM su bili izdaci za yoj sku
Federacije, 400 miliona KM, i
invalidnine za stradalnike rata u
iznosu od 300 miliona KM. Nije
planirano povećavanje plaća za
uposlene u federalnim organima
uprave, a političkim partijama i
udruženjima je predviđen transfer od
četiri miliona KM. Namjerava se
produžiti i subvencioniranje rada
željeznica, a kapitalni izdaci od 10
miliona KM su namijenjeni obnovi i
rekonstrukciji putne mreže.
A. Hadžiarapović za Dnevni avaz

The Grand Ballroom 300-BOO J!:Uests

The Emerald Room 50-120 guests

The Embassy Room 150-240 guests

The Crystal Room 175-300 guests
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HRVATSKA POLICIJA, UZ POMOĆ SFOR-a,
MIRNO NAPUSTILA MARTIN BROD

S

arajevo, 24. prosinca (NBNBInternet) - Hrvatski policajci u
srijedu su područje Martin
broda napustili mirno, incidenata nije
bilo - kazao je dopisniku RadioSlobodne Evrope
A rifu
Mesihoviću
Predstavnik
stabilizacijskih snaga. Glas Amerike
je javio da je SFOR udaljio hrvatske
policajce iz ovog grada.
*Glasnogovornik SFOR-a
potpukovnik Ricard Cemberlen
saopćio nam je najnovija zbivanja i
situaciju u Martin brodu, graničnom
mjestu između Hrvatske i
BiH: "Operacija je protekla bez
incidenata. Na zahtjev visokog
predstavnika Carlosa Vestendorpa
u Bosni, SFORje u predjelu Martin
broda potisnuo hrvatske policijske
snage s bosanske teritorije. Ovo
područje sada je pod jurisdikcijom
policije Federacije BiH.
*Što je bio glavni razlog za ovu
akciju?
"SFOR-ov razlog je zahtjev
gospodina Vestendorpa. Sukladno
njegovim ovlašćenjima i dejtonskom
sporazumu, on je odredio graniCU i
ovo je privremeno rješenje dok
Komisija za granice razmatra

\

sporove između Hrvatske i BiH. narod u Martin brodu.
Dotle će mirovne snage osiguravat **Akcija SFOR-a u Martin brodu je
će da bosanska federalna policija jednostrana i ishitrena, što može
imati nesagledive posljedice u
kontrolira bosansku teritoriju.
Akcija SFOR-a da podsjetimo - vrijeme dok se o određenim
usljedila je nakon zahtjeva OHR pitanjima vode diplomatski
hrvatskim vlastima da poduzmu razgovori - zaključak je Vijeća za
jasne korake kako se njihovi obranu i nacionalnu sigurnost
službenici ne bi zadržavali unutar Republike Hrvatske, a saopšteno je
BiH. Ovo upozorenje upućeno je u iz ureda predsjednika R Hrvatske.
prošli četvrtak itadaje Vestedorpov Navodi se da je u vezi s tim
zamjenik za medije glasnogovornik problemom predsjednik Tuđman
Sejmon Hejzlok naglasio: "Martin razgovarao sa najvišim
brod je dio BiH. Zbog toga nije funkcionerima NATO-saveza, te da
zgodno da ijedan hrvatski zvaničnik je postignuta sagalsnost da se snage
neovlašćeno zadržava na teritoriji
SFOR-a odmah povuku iz područja
BiH".
Martin broda i nadzor na tom
Sasvimje izvjesno da hrvatske vlasti području preuzmu civilne vlasti.
nisu ispunile zahtjev OHR, zbog Kako se navodi iz ureda Tuđmana,
čega je visoki predstavnik odlučio
također je postignuta saglasnost da
da hrvatske policajce udalji s ovoga se sva otvorena granična pitanja,
uključujući i ona u području Martiri
područja uz pomoć SFOR-a.
Podsjetimo također da su mirovne broda, rješavaju dogovorom na
snage morale intervenirati u Martin nivou državnih povjereništava za
brodu u oktobru prošle godine, u granice Hrvatske i BiH - prenosi
sporu između federalne odnosno Radio - Slobodna Evropa.
policije Unsko-sanskog kantona i ** O Martin brodu je raspravljalo i
policije tzv. "Herceg-Bosne". Tom Predsjedništvo BiH o čemu je izjavu
prilikom, SFOR je pružio i zaštitu dao Željko Mirjanić, savjetnik
Srbima koji su se vratili iz Živka Radišića, predsjedavajućeg
izbjeglištva i koji su bili većinski Predsjedništva BiH: "SFOR je

OSJETITE ČARI DOMAćE KUHINJE.
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učinjeno.

OHR ističe kako rješavanju nastalih
problema nisu pomogli ni nedavno
javno održani huškaški govori,
uvredljivo pisanje hrvatske štampe,
hrvatske vlade, kao ni provokativni
intervju koji je dao generalni konzul
Hrvatske u Bihaću - prenosi RSE.

OBA V JEv
STENJE

v

~

Rahmanovića
~-'
",~

obavijestio Predsjedništvo BiH o
intervenciji u Martin brodu.
Predsjedništvo je pozvalo
Međudržavnu komisiju za granična
pitanja da pripremi izvještaj za
Predsjedništvo za sljedeću sjednicu,
gdje će biti data informacija o svim
spornim pitanjima. Od komisije je
zatraženo da ubrza rad u cilju
rješavanja svih spornih pitanja" javila Gordana Hadžihasanović Radio Slobodna Evropa.
**Ured visokog predstavnika OHR
u Sarajevu podržao je akciju
međunarodnih snaga SFOR-a kako
bi iz Martin broda udaljili policajce
iz R Hrvatske.
U saopštenju se navodi da je akcija
poduzeta, jer obećanja o povlačenju
hrvatske policije iz Martin broda,
data visokom predstavniku, nisu bila
ispunjena čak ni poslije uvjeravanja
Zagreba u pisanoj formi da će to biti

možete kupiti u
prodavnicama
naših proizvoda u
New Yorku.
Cijena: 12
dolara.

Astoria, NY 11103
Fax: 718 777-8237

INCOME TAX
TAKSA* TAKSA * TAKSA
MI GARANTUJEMO MAKSIMALNI POVRAT TAKSE.
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Sve teravije i ostale
namaze možete
klanjati na adresi:
27 - 69 WEBFTER
AV. između 197 i
198 street -a
BRONX
hadži Husein
Gonhilaj

\tf

U OCEKIVANJU NOVIH KRITERIJA

Trajna rješenja na stanove se ne ukidaju!
Ibrahim Morankić tvrdi za "Avaz" da će Federalna vlada postići dogovor sa OHR-om i da će ostati
na snazi trajna rješenja izdata prije 7. februara 1998. godine
- Trajna rješenja na stanove izdata
prije 7. februara 1998. godine neće
biti ukinuta - kazao je za "Dnevni
avaz" Ibrahim Morankić, dosadašnji
ministar prostornog uređenja u Vladi
Federacije BiH. Onje naglasio daje
u razgovorima sa predstavnicima
OHR-a, Janom Martinom i
Markusom Koksom, (održanim u
utorak) postignuta saglasnost o
načinu implementacije stambenih
zakona. Ta saglasnot je, tvrdi
Morankić, postojala i u ranijim
fazama pregovora o kriterijima za
dodjelu stanova povratinicima.

Šta traže federalni

pravnICI
- Temelji princip ovih kriterija bit će
povratak ljudi u njihove prijeratne
stanove. Mi ćemo se o tome
dogovoriti sa Uredom visokog
predstavnika i mislim da neće doći
do poništavanja trajnih tješenja.
Kontretne rezultate očekujemo
početkom januara iduće godine dodao je Ibrahim Morankić. Iz
drugih izvora "Denvni avaz" saznaje
da se u izradi konačnog teksta
stambenih kriterija pojavio problem
u tretiranju pojma "napuštenog
stana". N aime, federalni pravnici iz
tima koji učestvuje u pregovoriam sa
OHR-om traže da se pod OVIm

. SabaH _* ,-25.

pOjmom podrazumijevaju i oni
stanovi koji nisu proglašeni
napuštenim na temelju ratnog
Zakona o napuštenim stanovima, ali
su to faktički bili. Dakle, prijeratni
nosioci stanarskih prava u njima nisu
živjeli.

Gdje "škripi"?
Kako se dužnosnici iz Ureda
visokog predstavnika sa ovim nisu
složili, počelo je da "škripi" u
dogovaranju o kančnom tekstu. Da
podsjetimo, zamjenik visokog
predstavnika za ljudska prava, Jan
Martin, zatražio je od Federalnog

D~~ml;iar
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ministarstva prostornog uređenja da
što hitnije donese stambene kriterije,
jer njihovo nepostojanje odlaže
sprovedbu Zakona o prestanku
primjene Zakona o napuštenim
stanovima. Zbog toga se, kaže
Martin, ne riješava veliki broj
zahtjeva za povratak. Nakon što je
Kralo s Vestendorp suspendirao
raniju verziju Kriterija o dodjeli
drugog stana nosiocu stanraskog
prava, izgleda da je konačan
sporazum o tome šta oni trebaju ·
sadržavati teško postići. Valjda će se
početkomjanura saznati i zašto je to
tako.

v

v

MADRID JE ISPUNIO NASA OCEKIVANJA
Intervju: Ambasador Bosne i Hercegovine u Washingtonu u razgovoru sa našim novinarom
komentariše Madridsku konferenciju
SabaH: Kako smo naše čitaoce
informisali u prethodnom broju da
ćemo nastaviti razgovor, molimo
Vas da date svoj kratak komentar
kako se završila konferencija Vijeća
za provođenje Mirovnog sporazuma ......
o Bosni i Hercegovini u Madridu.
Sven Alkalaj : Madridska je
konferencija, mogu da kažem
rezultirala jednim dobrim
sveobuhvatnim dokumentom, a koji
u svojih četerdesetak stranica sadrži
sve relevantne elemente Dejtonskog
Mirovnog procesa, posebno za sve
one stvari koje su do sada bile loše,
za one stvari gdje treba još mnogo
toga da bi se Bosna i Hercegovina
uključila u Evropsku zajednicu,
postala punopravni član
demokratskih država svijeta i putem
marketinški orijentisane ekonomije
obezbjedila bolji životni standard
radnih ljudi i građana, obezbjedila
jednu respektabilnu državu. Bosna i
Hercegovina će uz pomoć SFOR-a
i međunarodne zajednice morati
učiniti veliki napor da stane na svoje
noge, jer evidentno je da će ta
međunarodna pomoć polako slabiti
i možda nakon dvije godine biti vrlo
minimalna i da ćemo se mi morati
orijentisati na vlastite snage. Prema
tome ovaj period koji je pred nama
ovi zadaci koji su pred nama trebalo
bi ih u potpunosti ispuniti što bi
omogućilo da Bosna bude stavljena
u red razvijenijih zemalja Evrope.
Dokumenti iz Madrida sastoje se iz
deset Aneksa i u potpunosti
odražava i elaborira program za
imeplementaciju Dejtonskog
mirovnog sporazuma i kao takav on
obuhvata kroz Anekse povratak
izbjeglica, stvaranje države u kojoj
će vladati zakon, jačanje institucija
na političkom i državnom nivou,
posebno centralnih institucija~
jačanje privrede, jer ekon~~~
razvoj je preduslov za pohtlcku
stabilnost i velika je potreba da se
BiH uklopi u osnovne principe
slobodnog tržišta, slobodne
ekonomije. BiH mora usaglasiti
svoje trgovinske i investicione
zakone, režime i institucije sa.
međunarodnim standardima kako bl
otpočeo proces pristupanja svjetskoj
trgovinskoj organizaciji i pristupanju
brojnim međunarodnim

SabaH

potcrtavaju ti principi.
Pitanje sukcesije
Dotaknuto je i pitanje sukcesije i da
na tome treba nastaviti .
.....
Aneks međunarodne podrške u
narednom
periodu
u
implementaciji civilnog dijela
Dejtonskog sporazuma od visokog
predstavnika, EFOR-a i
kompletne međunarodne
zajednice, kao i multinacionalnih
specijalnih snaga kao neke vrste
međunarodne
policije da
oko ovih svih
elemenata, odnosno cijele
implementacije, da bi oni što
bezbjednije mogli da se provedu u
djelo. Sve u svemu možemo reći
da možemo biti vrlo zadovoljni sa
dokumentom i učešćem naše
Sven Alkalaj II razgovoru sa Rašidom Nuhanovićem
delegacije na ovoj Madridskoj
konvencijama, sporazumima, što bi Poglavij e šest
konferenciji i da gledajući
omogućilo i olaškalo trgovinu kao i
Govori o položaju Bosne i dokument možemo komotno reći
veće i bolje investiranje u Bosnu i
Hercegovine u sklopu Evrope. Tu su da je mnogo učinjeno i da
Hercegovinu. Ovo je sve potrebno i najznačajnije dvije stavke i to Savjet predstavlja jednu solidnu osnovu
kao poziv brojnim donatorima u Evrope i pristupanje Bosne i za program i za period koji je
rekonstrukcionom programu u ovoj Hercegovine Savjetu Evrope te pred nama.
narednoj godini kakQ bi se mogla mjere koje je potrebno izvršiti da bi SabaH: Da li je možda Madridska
zakazati još veća donatorska u narednom periodu koji je pred konferencija i nešto propustila?
konferencija zadnja u nizu održanih nama Evropska Unija prvo posatala
u cilju obezbjeđivanja 5, l milijarda jedan značajan partner prema Bosni
Sven Alkalaj : U okviru dokumenta
američkih dolara za pomoć u
i Hercegovini a u dogledno vrijeme
mislim da su nabrojani svi
ekon01niji i rekonstrukciji Bosne i da Bosna i Hercegovina postane i
elementi
i ukoliko budu sprovedeni
Hercegovine. Jedno veoma značajno član Evropske unije.
oni će sigurno doprinijeti da
mjesto privatizacija preduzeća i Bezbjednosna pitanja
Dejtonski
sporazum zaživi u svim
banaka i u tom smislu se podržava
Tu se prije svega misli na saradnju svojim elementima i da se stvori
posmatračke
komisije za
zajedničkih institucija armija u .edna solidna osnova za izgradnju
privatizaciju, koja će igrati
okviru zajedničkog komiteta za Bosne i Hercegovine. Vjerovatno se
značajnu ulogu pogotovu u onim
vojna pitanja, zatim saradnju. u u okviru ekspertnih grupa radilo na
slučajevima kada dođe do određenih
obezbjeđenuju granica u okvlru daljnjoj razradi svih onih elemenata
problema. Privatizacija u
kontrole granica a kroz saradnju kako će se doći do realizacije ovog
bankarskom sektoru je takođe jedan
vojnih institucija stvaranjem voj~e operativnog plana i smatram da u
od preduslova za stvaranje jedne
stabilnosti i rad na stvaranju tom dijelu možemo očekivati
atraktivne okoline za domaći i
povjerenja između entitetskih vojnih pomake. Znači dokument je dobar a
vanjski kapital. Jedno od bitnih
snaga do zajedničke vojne institucije krajnja njegova realizacija govoriće
poglavlja u okviru ovog Aneksa je
i to sigurno treba da jača zajedničkoj o tome koliko smo uspjeli i kakve
pitanje korupcije, izbjegavanje
sigurnosnoj politici i samim tim smo rezultate poručili iz Madrida.
teks e u čemu je međunarodna jačanjem zajedničke odbrane.
Madridska konferencija je samo
organizacija donijela plan i program
Deminiranj e
.edna u nizu od Luksemburga preko
kako bi se tome stalo u kraj.
U ovom Aneksu tretirana su i Bona ali nadamo se da će ona dati
Aneks demokratizacije
određene aktivnosti deminiranja kao mnogo bolje rezultate.
Obuhvata uglavnom izborni zakon i jednog važnog faktora u stvaranju
SabaH: Komentarišite lZJavu
potrebu njegova donošenja, sa svim stabilne situacije u BiH.
gospodina Ante Jelavića člana
onim elementima u duhu najnovijih
Aneks o povratku u Brčko
Predsjedništva Bosne i Hercegovine
kretanja i jačanja države Bosne i
koji kaže:" ... Da se trebaju svi vratiti
Hercegovine kao jedne demokratske Tu je dat akcenat na povratak
Brčko na svoja ognjišta ali jedan od
odnosno
insistira
se
na
tome:
države. Sigurno u okviru
prioriteta je povratak više od
demokratizacije značajno mjesto - Brčacima i tu se traži donošenje
400.000 Bošnjaka prognanih sa
zauzima i demokratizacija medija u jedne na zakonu zasno~ane arbit:.aže
područja Republike Srpske a koji se
na
svim
onim
element1ma
na
kOJlma
čemu je već napravljen određeni
jedna principjalna arbitraža treba da
.<--- -1ijede6oj .....)
korak na terenu
donese odluku i tu se upravo
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MADRID JE ISPUNIO NAŠA OČEKIVANJA
Intervju: Ambasador Bosne i Hercegovine u Washingtonu u razgovoru sa našim novinarom
komentariše Madridsku konferenciju
(. . . . . . . P~ .....)

nalaze na području Federacije čime
je znatno narušena demokratska
slika Federacije .. " On ni jednom
r1JecJu ne spommJe povratak
Bošnjaka u Mostar, Stolac, Čapljinu,
Ljubuški, Livno i neka druga mjesta
u J:Ierceg0.vini a negd}e i u Bosni a
gdje on SIgurno moze puno toga
uraditi.
Sven Alkalaj : Problem povratka
izbjeglica u bilo koji dio Bosne i
Hercegovine može se reći da
predstavlja veliki problem.Posebno
u ona područja koja nisu pod
kontrolom Armije Bosne i
Hercegovine. Primjeri Žitomislića,
Stoca, Čapljine i tako dalje su sve
ružni primjeri koje bi željeli što prije
da zaboravimo a da . uskoro
pročitamo vijesti o jednom uspjehu
u povratku. Gospodin Ante Jelavić
kao član Predsjedništva, mislim da u
tome može da odigra ključnu ulogu,
baš zbog funkcije u kojoj se nalazi, a
samim tim da doprinese jačanju
Bosne i Hercegovine kao države ako
namje to glavni cilj. Međutim kako
na području Republike Srpske tako
i na području Federacije svi članovi
Predsjedništva svojim pozivom
mogu doprinijeti uveliko povratku
izbjeglica. Mi imamo već uspjeh u
Centralnoj Bosni gdje se vratio
određeni broj Hrvata. Međutim
koncept povratka se mora bitno
mjenjati, mislim da je to jasno
pocrtano u Madridskom dokumentu.
Povratak nije samo povratak na
svoja ognjišta već ljudi moraju imati
zaposlenje, da nemaju diskriminacije
da je školski program adekvatan i da
su zastupljeni svi drugi elementi koji
čine jedan život normalnim za sve
one povratnike koji se vrate a
predstavljaju tako da kažem etničku
manjinu u tim područjima. Prema
tome povratak sviju odakle su
prognani i to je onaj princip koji je
vrlo jasno iznešen u Madridskom
dokumentu i koji treba da rukovodi
i sve političare koji su za Bosnu i
Hercegovinu.
SabaH: Bošnjačka komponenta u
Madridu podstakla je i pitanj~
Brčkog, vraćanje izbjeglih u Mostar

:::

/'iii:
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te puštanje na slobodu osuđenih
Srebreničana koji se nalaze u
zatvoru u Republici Srpskoj .
Bošnjaci uglavnom stavljaju prioritet
jačanju integracionih institucija
Bosne i Hercegovine i povratku
izbjeglica. Ja bih Vas zamolio da
date svoj komentar i pojasnite
određene stvari.
Sven Alkalaj : O Brčkom sam već
govorio uz napomenu da uz još
jedno sudsko saslušanje koje će biti
prije donošenja konačne odluke u
januaru. Očekujemo da se
prezentiraju svi oni elementi koji će
biti uključeni za donošenje finalne i
konačne odluke o arbitraži. Oko
Brčkog ja sam već neke stvari iznio
i ja mislim da bi trebali početi
stvarati klicu države BiH i njene
teritorije. Kada jedna Amerika može
imati Washington D.C. kao diskrikt
ne vidim razloga zašto Bosna i
Hercegovina koja u mnogome ima
sličnosti sa SAD po mnogim svojim
elementima kako je urađena da se
jedna anologija ne primjenjuje i u
Bosni i Hercegovini. Kada ste
spomenuli Mostar samo tu mogu da
kažem da je od strane predstavnika
bosanskih Hrvata pomenuto pitanje
da Mostar pređe u glavni grad
Federacije. O tome nisu vođene
nikakve rasprave i neće se ni voditi
sve dok Mostar ne postane

I

I

ujedinjeni i otvoreni grad , dok ne
zadovolji one uslove gdje će biti
zajednička administracija što će
omogućiti povratak svih izbjeglica u
svoje stanove i da se demonstrira
politička podrška svih zajednica za
rekonstrukciju starog grada. I do
formiranja zajedničkog sudskog
sistema grada Mostara i Kantona 7 i
još nekoliko drugih uslova koji su
jasno precizirani u Aneksu na
Madridskoj konferenciji. N a kraju da
pomenem ovo pitanje četvorice
osuđenih Srebreničana koji su
osuđeni na veoma visoke kazne u
jednom sudskom procesu koji je
prije svega bio farsa a ne sudski
proces gdje su ljudi osuđeni mimo
svakih pravnih normi. Prema tome
vrlo važno pitanje koje je ocrtano na
Madridskoj konferenciji je vladavina
zakona na čitavnom području Bosne
i Hercegovine. Vladavina jednog
bezakonja kako su ljudi osuđeni
mimo svakih pravnih razloga, možda
su osuđeni zbog toga što su '
preživjeli golgotu i tragediju
Srebrenice. Mislim da je možda i tu
korišten element osvete zbog
hapšenja optuženog ratnog zločinca
generala Krstića, nešto što je
nedopustivo u normalnoj sudskoj
praksi. Nadam se da će zbog
snažnog pritiska javnog mnjenja,
međunarodne zajednice, SAD u

SabaH * , 25. Decembar 1998. Strana 7

njihovoj javnoj izjavi i osudi takvog
jednog srpskog potopa, Ustavni sud
Republike Srpske donijeti pravilno
rješenje odnosno osloboditi zatočene
Srebreničane i na taj način dokazati
da je na pravom putu, primjenjujući
sudske pravne norme i da može da
ocijeni i da vodi pravičan sudski
proces. Nadamo se da ćemo vrlo
uskoro imati priliku da čujemo
radosnu vijest o oslobađanju
zatočenih Srebreničana i o tome
ćemo mi nastaviti saradnju sa svim
međunarodnim faktorima počev od
naših plitičkih faktora pa preko svih
drugih organa kako bi se okončali
svi ovi jadi zatočenih Srebreničana.

Specijalno za SabaH:

·MEMO
ELECDICAL SBVICE CO.
EUCTIlICAL CONRACIOR
1. HOURS ntERGEJilCV SERVICE
T~J. (718) 6"""13
fa (718) 6CH-jlCH
hpu# 917-133-9896

.
1ft,..f800.~3-I&fO PI. lO-fl I

NAKON MADRIDSKE KONFERENCIJE
Planiran povratak 50.000 Bošnjaka II RS
Koalicija za povratak traži da se 1999.v godina proglasi godinom povratka i najavljuje veći
pritisak na lokalne vlasti* Sta će biti sa vraćanjem ljudi u istočnu RS

K

OaliCij a za povratak
zahtijevat će da se 1999.
godina proglasi godinom
povratka izbjeglica u njihove
domove, jer ova godina nije dala
očekivane
rezultate. Nakon
Madridske konferencije odlučili smo
da vršimo veći pritisak putem OHRa na lokalne vlasti u Federaciji i
Republici Srpskoj - kazala je za
"Dnevni avaz" Varija Đurović iz
informacijskog centra Koalicije za
povratak.

U Trebinje ·20
porodica

O

naje dodala da se već vode
aktivnosti na stavranju
uvjeta za vraćanje ljudi u
istočnu Republiku Srpsku, gdje su

rezultati ovoga procesa do sada bili
poražavajući.
Razlog tome je
činjenica da se radi o dijelu RS u
kome su na vlasti radikali i SDS, a
još nisu uhapšeni ratni zločinci sa
ovoga područja. U aprilu se planira
vraćanje 20 porodica u Trebinje, i
vode se aktivnosti na izradi
projekata povratka u F oču, Višegrad
i druge gradove ove regije. - Naše
radno tijelo uskoro će održati
sastanak na kome ćemo odlučiti sa
kakvim zahtjevima ćemo izaći pred
međunarodnu i domaću javnost istakla je Đurović. Ona je navela da
je problem povratka u istočnu RS
veoma kompleksan i da predstavnici
Koalicije za povratak trenutno
učestvuju u lokalnim radio emisimaja u ovom dijelu zemlje u
kojima upoznaju ljude sa imovinskim
zakonima u oba entiteta. Tamošnje

stanovništvo, prema njenim riječima,
nalazi se u potpunoj informativnoj
blokadi kad je povratak u pitanju.

Obaveze
UNHCR-a
M

eđunarodna

zajednica
planirala je ostvarenje
120.000 manjinskih
povrataka u BiH tokom naredne
godine. Kako "Dnevni avaz" saznaje
ti planovi podrazumijevaju vraćanje
50.000 Bošnjaka u Republiku
Srpsku' u 1999-oj godini.
"Podsjećamo
na neispunjenu
obavezu strana prema Aneksu 7 da
sarađuju
sa UNHCR-om.
Napominjemo da je do sada više
desetina hiljada Bosanaca izrazilo
želju da se odmah vrate u manjinska

.limir SuluMic
:,W'4i~~:,:df
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područja

i preuzimamo obavezu da
osiguramo odgovarajuća sredstva,
podršku i resurse koji su neophodni
za tu svrhu" - kaže se u Madridskoj
deklaraciji Vijeća za implementaciju
mira u BiH od 16. decembra.
Federalni ministar za izbjeglice,
Sulejman Garib, međutim, ističe da
UNHCR-ovim programIma
manjinskog povratka vlasti u
Federaciji ne mogu biti zadovoljne,
jer je od 26 kandidiranih gradova
svega njih trinaest proglašeno
otvorenim, od čega su samo četiri u
Republici Srpskoj. Osim toga, on
naglašava da povraci od strane
međunarodne zajednice nisu bili
praćeni adekvatnim ulaganjima.

718769-;
917 602-1
. . '"
i.;:~~~1h~~::{<·-<::~:~.'t4{~--·

A. Pilav

SJEDNICA STALNOG VOJNOG
KOMITETA
Jačanje

saradnje entitetskih vojski

Predsjedništvo BiH trebalo bi na naredonoj sjednici donijeti odluku o formiranju delegacije na narednoj
sjednici BiH pri Zajedničkoj konsultativnoj komisiji i Subregionalnoj konsultativnoj komisiji u Beč
,

C
V

Beču,

lanovi Stalnog vojnog
komit~ta yrihv~til~ s~

na JucerasnJ OJ
sjednici u Sarajevu OSCEov prijedlog o formiranju
delegacij e BiH pri
Zajedničkoj konsultativnoj
komisiji i Subregionalnoj
konsu1tativnoj komisiji u

javlja BHP. Savjetnik
člana Predsjedništva BiH
Ante Jelavića, pukovnik Ivo
Veslečić kazao je nakon
sjednice kako bi prema tom
prijedlogu delegacija trebalo
da se formira do Nove
godine, s obzirom na to da
od prvog januara 1999.
godine BiH predsjedava

Subregionalnom
konstultativnom komisijom.
Predsjedništvo BiH trebalo
bi potvrditi ovaj prijedlog i
donijeti odluku o formiranju
delegacije na narednoj
sjednici, koja će se održati
prije Nove godine. U okviru
razmatranja zaključaka
Madridske konferencije,

članovi

Stalnog vojnog
komiteta dali su podršku
nastojanjima međunarodne
zajendice, posebno OSCE-a
i OHR-a. Kako je kazao
pukovnik Veselčić,
opredjeljenje je da se nastavi
provedba svih zaključaka iz
madridske deklaracij e,
posebno dijela koji se odnosi

na jačanje saradnje između
vojski entiteta, te obuke
oficira na pružanju pomoći
pri
element arnim
nepogodama. Sjednici je
prisustvovao šef Misije
OSCE-a ambasador Robert
Beri, te predstavnici SFORa i drugih međunarodnih
organizacija.

• • •
ASTORIA NEW YORK
•

,t

.MARK'S CATERING HALL
37-1923.Avenue
OPEN BAR
Izmedju 37. i 38. St. VEČERA
MUZIKA
I JOŠ
Astoria, NY

•

MNOGO TOGA
ZA SAMO

Za sve informacije
nazovite
na tel:(718) 274-8314

;$100.00

•

•
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EXCLUSIVE:Intervju X

Dr Nedžib

v

Saćirbey

Intervju vodio: Rašid Nuhanović

U nastavku razgovora
Rat usložnjava aktivnosti Mladih Muslimana, škole se zatvaraju ili rade vrlo neredovno, đaci i
studenti odlaze svojim kućama i pokret Mladih Muslimana djeluje u okrnjenom sastavu.

Decembar, 1998. DR NEDŽIB ŠAĆIRBEY

spomenu. Pismo El-Hidaji potpisali
su: Esad Karađozović i Tarik Muftić
oba studenti medicine, Emin
Granov, HusrefBašagić i AsifŠabić
studenti tehnike, Hilmija
Muhurdarević student ekonomije
jedini ne Sarajlija u to vrijeme. Inače
je Banjalučanin i Ragib Kajtaz
student agronomije. Toj se grupi po
završetku studija agronomije
pridružio Asaf Serdarević, manje
intenzivno, ali s interesom i željom
Seid Korkut student tehnike. Ešre
Čampara po studiju mlađi, a po
godinama bliži (mlađi) bio je uz nas,
kao i Edhem Šahović svrešenik
Gazihusref-begove medrese, student
filozofije. Navedoh imena jer su
vrijedna da se zapamte s obzirom na
njihov utjecaj i doprinos
Mladomuslimanskom pokretu. Bili
su svakodnevno s nama a i mi smo
stalno bili svaki dan dobar dio
vremena zajedno i u školi.

Dr Nedžib Šaćirbey: Rat je vrijeme
kada se sve jače doživljava. U ratu
se gine i ubija, ruši, pali i po čovjeku
podignuta dobra brzo nestaju.

SabaH: Ratne prilike usložnjavaju
vaš rad i onemogućavaju da radite u
punom sastavu.

SabaH: Kakva je bila starosna
struktura pokreta Mladih
Muslimana?
Dr Nedžib Šaćirbey: Većina nas je
imala između 16. i 19. godina, naši
studenti bili su 5 - 8 godina stariji od
nas. Ta dobna razlika bila je
uzrokom da su oni imali vrlo
značajan utjecaj na nas. To nije
razlika od pet ili deset godina kada
je neko prešao trideset godina
života, to je bila razlika koja je bila
značajna za razvoj svakog od nas.
Oni su bili naši primjeri, naši
autoriteti, oni koji poučavaju i oni
koji želju za znanjem bude. Kada
smo razgovarali sa El Hidajom mi
smo o njima govorili kao o našem
vodstvu. I kada su se oni pismom
obratitii Glavnom odboru El Hidaje
oni su se poslužili tim autoritetom, a
i činjenicom da su bili studenti
slušani su s više uvažavanja. Ne
može se govoroiti o Mladim
Muslimanima a da se oni ne

Dr Nedžib Šaćirbey: Glavni odbor
Mladih Muslimana skoro da se
nikada poslije maja 1943. nije sastao
u punom sastavu. Hasan
Bajraktarević je pozvan u vojsku na
imamsku dužnost i kao takav je
poginuo ujesen 1944. godine. Istina
on je bio onaj koji je ušao u Mlade
Muslimane odozgo, te se radi toga
nije nikada našao u sredini. Salih
Lončarević, Asim Čamdžić, Fuad
Sendić i Safet Sinanović otišli su
svojim kućama, jer škole nisu radile
ili su radile vrlo neredovito, posebno
je bilo teško za škole koje su se
oslanjale na internate kao Šerijatska
gimnazija i Gazihusref-begova
medresa, jer su internati bili
zatvoreni, nisu bili u mogućnosti da
rade kako treba s obzirom na
problem ishrane. Muški internat
narodne uzdanice je bio zatvoren,
dok je ženski u Ha1il-Bašića ulici
radio, dapače i mladići su dolazili na
hranu u njega. Ova neredovitost je
bila povezana s uzimanja školskog

I

I

prostora za njemačku vojsku. Kada
je bilo više okupacione vojske u
Sarajevu, škole nisu radile.
SabaH: Šta ste Vl u
uslovima radili?
Dr Nedžib Šaćirbey: Kada škole
nisu radile mi iz Sarajeva bili smo
vrlo angažovani u dva
pravca,saradnja sa Merhametom 'i
'
briga za izbjeglicama i naša
Mladomuslimanska aktivnost
posebno pridobijanje novih ljudi.
Jedna od prvih aktivnosti je bila
dobiti nekoliko stranica u magazinu
EI-Hidaje koje će biti naš dio i u
kojemu ćemo mi pisati. Na sjednici
odbora Džemal Muhasilović i ja se
posebno aktivno zauzeli da

I

bio vrlo zagrijan Musliman i koji je/
želio da da svoj doprinos
organizacIJI. Kao rezultat tih
diskusija napisao je članak o našem
društvenom znaku.

SabaH: Zatvaranjem škola mnogi
đaci i studenti su otišli svojim
kućama vi ste nastavili određene
aktivnosti u okrnjenom sastavu.

Dr Nedžib Šaćirbey: Obzirom na
otsustvo mnogih glavni rad je ostao
na Omeru Mašoviću i meni te se sva
prepiska odvijala uz naše potpise. Iz
raznih mjesta dolazili su dopisi i
pisma s traženjem savjeta i uputstava
kako da se organiziraju područnice
napravimo simbol za našu prvu Mladih Muslimana i one su
. I. s ponosom nOSIm
. u sebi da organizirane u Mostaru Tuzli
strarucu
su i drugi prihvatili moju ideju da se Prijedoru Zenici i prije svega u
Travniku.
vidi početak Islama sa slikom
pustinje, palme i dokle je Islam
Ispravka:
dopro, Gazihusref-begova džamija i U prošlom broju: Exclusive intervju
sahat kula. Džemal Muhasilović je IX spomenuta je knjiga koju je
bio jedan od onih koji je Glavni napisao Hitler "Mein Kampf' (Moja
odbor El-Hidaj e postavio, ali koji je borba aisalo' e: "Main Komft" .

r-------------_
..........

:r:.~.
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MRKONJIĆ- GRAD JE "OTVOREN", ALI ZA
. . .~OVA

KOGA?

.-oSNA
U Mrkonjić-gradu niti Bošnjaka, niti Hrvata, a ostalo je samo desetak starijih žena ili srednjovječnih
muškaraca koji žive u miješanim brakovima

l

.~.~

ako je prije 55 godina,
tačnije
25. na 26 .
novembar 1943 . godine
u Mrkonjić-Gradu održano
Prvo
zajsedanje
ZAVNOBlli-a ovaj neveliki
bosanskohercegovački
gradić

nije posvetio pažnje
obilježavanju tog velikog i
značajnog jubileja. Na nama
nije da kazujerno šta su
razlozi da se u gradu
domaćinu,
prvom
bosanskohercegovačkom

Parlamentu, ne obilježava taj
datum ali smatramo svojom
obavezom da napomenemo
da je Mrkonjić - Grad do
pred tek završeni rat ima
nešto manje od 28.000
stanovnika od čega tri
hiljade i devet Bošnjaka i
2.670 Hrvata, da je imao
dvije džamije - onu u
središtu grada Krzlar-aginu
koja je premašila četiri
stoljeća i onu u naselju Rika.
Imao je Mrkonjić-Grad i
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katoličku crkvu u dijelu
grada zvanom Zborišće sada nema niti jednog
vjerskog objekta izuzev
pravoslavne crkve. A,
pravoslavaca je prije 150
godina, a po pisanju ruskog
putopisca Giljferdinga imao
samo tri familije u gradu dok
je ostatak živio po okolnim
selima. Mrkonjić-Grad je bio
poznat po kovačima kosa
"varcarki" koje niko i nikada
nije znao skovati izuzev
majstora Varcarana i to
isključivo Bošnjaka i Hrvata.
Dakako, tu su bila i
mutafdžije, obućari,
opančari, mlinari ... Sada tih
starih zanata u Mrkonjić
Gradu nema baš kao što
nema niti Bošnjaka niti
Hrvata. Nema ni starijih ni
mlađih. Ostalo je samo
desetak starijih žena ili
srednjovječnih mušakaraca
koji žive u miješanim

Do kada će to tako - niko ne
zna sa sigurnošću kazati ali
se nadati boljem jer
Mrkonjić-Grad je još prije
godinu dana proglašen
otvorenim gradom. Pa kada
.e tako onda nam ostaje da
se nadamo najbolje, a to
najboljeje da Mrkonjić-Grad
opet postane ono što Je
nekada bio.
M.Buhić

v

v

MOST NA SAVI KOD ORASJA
PUSTEN U
,
SAOBRACAJ
Kapija preIna Hrvatskoj i Evropi
BiH i njeno okruženje ušli su u novu Jazu razvoja * Bičakčić: Tamo gdje postoji sloga, imamo
znake svakog napretka * Tuđman: M ost spaja dva dijela istog naroda

Radišić:

IN

I

akon punih sedam godina od
rušenja, most na Savi kod
Orašja je ponovo pušten u
saobraćaj. Tačno u deset sati i deset
minuta na mostu su se pojavile
državna dIegacija Hrvatske na čelu
sa predsjednikom Franjom
Tuđmanom i delegacija Bosne i
Hercegovine predvođena .Živkom
Radišićem,

predsjedavajućim

Predsjedništva, Antom Jelavićem,
članom Predsjedništva, i Edhemom
·Bičakčićem, specija1nimizaslanikom
Aleije Izetbegovića.

Prvi zaj ednički
projekt
oslije ~večan~~ presijevcan~a
1 zvarucnog pustan]a
saobraćaja 792 metra dugog

~ vrpce

Srebreniča",

mosta, okupljenim građanima i
velikom broju gostiju izvanica
obratili su se najprije guverner
Posavskog kantona, Krunoslav
Vuković, a zatim i direktor Uprave
hrvatskih cesta, Aleksandar
Čaklović. Federalni premijer Edhem
Bičakčić je u svoj stu izaslanika člana
Predsj edništva BiH Alij e
Izetbegovića posebno naglasio: Dragi Posavci, drago mi je što vi
danas možete ovdje svjedočiti o
boljitku koji se· vidi na mnogim
područjima BiH. Posavina svjedoči
i da je zajednička borba Bošnjaka i
Hrvata moguća i da tamo gdje
postoji sloga, imamo znake svakog
napretka - rekao je Bičakčić,
čestitajući
prisutnim mjesec
Ramazan, božićne i novogodišnje
praznike. Ovaj most je, prema
Bičakčićevim
riječima,
"Od

pre.i štrajk,._

SARAJEVO(BHP,~ - Savje-'
tnik člana Predsjedništva'BiH
Alije Izetbegovića za vanjsku
politiku' i implementaciju Oejtonskog sporazuma Mirza
Hajrić, zajedno s advokatima
Bakirom Pašićem i Mensurom
Radončićem, posjetio je trojicu nevino osuđenih Srebreničana u bijeljinskom zatvoru.
~ Moja miSija je bila da im

prenesem poruku gospodina
Izetbegovića daf.H'ikjriu štrajk
glađu, što su oni i prihvatili uz
uvjet da se 'pOmogne da se
njihov slu~j ne odgađa,
odnosno da se riješi u što kraćem roku - izjavio je Hajrić.
Nedžad Hasić, Ahma Harbaš i
Behudin' Husić, rekaO je Haj~
rić,u lošem.su fizičkom i psihičkom stanju.

sv AXJ! SUBOTE
RADIO M1JSLfltfANSKf GLAS
S1.u.s~

TACNO" 11.00 SATa

ZA SVE INFORMACIJE ZOVITE NA:
Tel: 111· 769-1714
718· 904 ""l

••x:212.7"-~2

ogromnog značaja za BiH i on je
jedna od kapija prema Hrvatskoj i
prema Evropi, na putu ka
integracijama gdje mi svi zajedno
želimo ići". Ante Jelavić je naglasio
da je to "bez ikakve dvojbe povijesni
trenutak ne samo za Posavsku
županiju, već za cijelu BiH i
Hrvatsku", dok je predsjedavajući
Radišić rekao da je jučerašnji dan dan za pamćenje. - Ovo je prvi
projekt koje smo zajedničkim
sredstvima izgradili i njime potvrdili
da su i BiH i njeno okruženje ušli u
novu fazu svoga razvoja i istorije istakao je Radišić.

Više od
obala

~
p zadovoljstvo što se nalazi u
redsjednik Tuđman nije krio

Posavini. - Ovaj most nije
spajanje samo dviju obala, već je on
spaja dva dijela istog naroda, naroda
koji je povijesno uvijek bio isti, bez
obzira na mijenjanje granica koje su
bile nametnute, uglavnom stranim
silama - rekao je, između ostalog,
predsjednik Tuđman. Vašingtonski i
Dejtonski sporazum i nedavno
potpisani Sporazum o posebnim
odnosima, prema Tuđmanovim
riječima,
"znače
osnove za
1Jesavanje svih onih problema s
kojima su suočeni ljudi u Posavini i
sva tri naroda u BiH". - Oni su
osnova na kojoj se može trajno
rješenje mira i suživota - rekao je
Tuđman.

SDP o BRČKOM

Federacija nema strategiju za Brčko
I dalje je neophodno prisustvo supervizora, što bi omogućilo slobodan povratak ljudi i protok
robe i kapitala

S

ocijaldemokratska
partija BiH smatra da
bi najpovoljnije
rješenje za Brčko bilo
proglasiti ovaj grad
specijalnim distriktom pod
kontrolom i upravom
centralnih institucija vlasti
BiH, javlja BHP.

Potpredsjednik ove partije
Sead Avdić smatra da grad
treba s'ačinj avati predratna
teritorija Brčkog, te da treba
formirati specijalnu
multietničku policiju
za
Brčko koja bi bila pod
jurisdikcijom centralnih
institucija BiH i bila bi
izuzeta iz MUP-a RS i

MUP-a FBiH. Predsjednik
Glavnog odbora SDP-a,
Mirsad Đapo, je kazao da
Vlada RS, koja ima aktivnu
poziciju u implementaciji
dopunske arbitražne odluke,
nije ostvarila ključne zadatke
- povratak Brčaka u gradske
zone, podržavanje
formiranja i uspostave

multietničke

administracije i
vlasti u cjelini, te obnovu
infrastrukture i ekonomski
oporavak ovog prostora.
Đapo je to
ilustrirao
podatkom da je prošle
godine na prostore Brčkog
vraćeno 800, a ove jedva
200 porodica, a nijedna u

grad Brčko. SDP je
nezadovoljan i pasIVnIm
odnosom FBiH koja nema
strategiju za Brčko. Ova
partija smatra da treba
donijeti konačnu arbitražnu
odluku, a da je sve drugo
politiziranje.

"BO
ORGANIZUJE
VELIKO BAJRAMSKO VEČE
Nedjelja 24.

~anua-ra

1999.

RESTORAN:
"GOLDEN PHEASANT"
ASTORIA - NEW YORK
DOĐiTE DA SE DRUŽiMO I ZAJEDNO
PROSLAVIMO BAJRAMSKE MUBARAK DANE
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CVIJETNJAK JE v LJEPSI I vMIRISNIJI STO
,
JE U NJEMU VISE RAZLICITOG CVIJECA
Intervju vodio Rašid Nuhanović

Nastavljamo sa intervjuom glavnog imama za Bošnjake Amerike Senadom ef. Agićom
(nastavak iz prošlog broja)

SabaH: Gosti su vam bili i neke
veoma poznate američke ličnosti
kao što je napr. Muhamed Ali pa i
neki drugi koji su primili islam kao
svoju religiju.

Senad ef. Agić:
Cicekluk (cvijetnjak) je
ljepši i mirisniji što je u
njemu više različitog
cvijeća i travki. Nijedan
se cvij et s drugim ne
svađa. Zive u slozi i
nadopunjuju jedan
drugog izgledom,
boj om, mIrIsom ...
Uvijek tu ima onog
boljeg i mirisnijeg, a
ima i lošijeg. Zbog
razlika se ne istjeruju.
Ovu lekciju treba da
nauče
oni koji su
bosanski cvijetnjak
unakazili, čizmom
zgazili i pokušali
iščupati i iz korijena
izvaditi najljepše i
na.i mirisni.i e cvij eće.

Senad ef. Agić: Ne samo on, bili su
tu da spomenemo samo neke: Dr
DherifBassiouni, Dr John Esposito,
Dr Hassan Hathout, Dr Sayyed
Hossein Nasr, Dr Marcia Hermense,
Dr Laleh Bakhtiar, Shaykh Nazim
Adil Al-Qubrusi, Shaykh Hisham
Kabbani, Dr John Hunwick i mnogi !
drugi.
Sve je to rezultat otvorenosti centra
prema drugim, koji našim članovima
imaju ponuditi nešto vrijedno.
Nismo za rigidni, beduin ski, to jest
vehabijski pristup Islamu. Islam je
dovoljno velik da obuhvati sve koji
mu prilaze s bilo koje strane, mi tu
ne smijemo biti kočnica niti ikakva
vrsta cenzure.
SabaH: Vi ste glavni imam Bosne i
Hercegovine za Ameriku i imate
dobar uvid oko organizovanja
bošnjačkih džemata u Americi. Ako
možete malo detaljnije o tome.

v

Senad ef. Agić: Što se tiče
aktivnosti džamata njih je ukupno
sedam. Što nije dovoljno u odnosu
na broj Bošnjaka u Americi.

ef.

Agić

SabaH· Velik broj džamija je u
. porušen. Vi imate uvida
ovom ratu
kako teče obnova i izgradnja novih
vjerskih objekata u Bosni?

vjerskih zajednica. Islamu ne treba
puno da pokaže svoju ·vitalnost
prodomost i univerzalnost. Ne trpi,
m jedino, ograničavanje slobode i
puta da se do njega i dođe a protiv
je prisile u vjeri.

SabaH: U stalnom ste kontaktu sa
našom zemljom. Ljetos ste bili i u
posjeti Bosni i Hercegovini. Recite
nam kako se odvija vjerski život u
Bosni?
!
Senad ef. Agić: Obnova džamija
Senad ef. Agić: Vjerski život se,
teče brže nego što je iko mogao
vjerovatno po prvi put u povijesti
, SabaH: Mnogi smatraju da je ovaj
Bosne i Hercegovine odvija
pretpostaviti. Ima puno islamskih
rat pored svih nedaća kroz koje je I
nesmetano, bez pritisaka, ucjena,
organizacija iz inozemstva koje
naš narod prošao ojačao Islam u
.
\
nametanja. Ekspanzija vjerskog B
grade velike i lijepe džamije po
I
osmo
života vidljiva je na svakom koraku.
Bosni i Hercegovini, ali nam u isto
Posebno je značajno da postoji
vrijeme razvaljuju džemate. Ja se
vjeronauka u školi, VOJSCl, Senad ef. Agić: Rat je ojačao iman pitam šta je važnije, imati izgrađen
ob dani štima ... Još je važnije da se u srcima Muslimana a Islam je uvijek džamat ili džamiju. Najbolja je
nastavi političkim sredstvima boriti bio snažan. Jeste, tačno je da je džamija ona koju džematlije sami
za potpunu slobodu i samostalnost islamska praksa sada vidljivija
sebi naprave. Džemat koji sebi nije u
intenzivnija.
stanju napraviti džamiju i ne
l

I
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zaslužuje da je ima. Ovi što grade
džamije, uvoze neki svoj Islam,
veoma stran našem tradicionalnom
islamu, i to je opasnije nego ne imati
džamiju. Zbunjuju nam narod i siju
smutnju. A Allah najbolje zna.

SabaH: BiHje dugo vremena važila
kao model življenja r~zličitih
multietničkih grupa. Koliko se danas
u BiH shvata i prihvata činjenica da
je nacionalna i vjerska raznolikost
bogatsvo življenja?

I Senad

ef. Agić: Cicekluk
(cvijetnjak) je ljepši i mirisniji što

v

.

v

CVIJETNJAK JE LJEPSI I MIRISNIJI ST·O
_JE U NJEMU VISE RAZLICITOG CVIJEĆA
v

je u njemu više različitog cvijeća i
travki. Nijedan se cvijet s drugim
ne svađa. Žive u slozi i
nadopunjuju jedan drugog
izgledom, bojom, mirisom ...
Uvijek tu ima onog boljeg i
mirisnijeg, a ima i lošijeg. Zbog
razlika se ne istjeruju. Ovu
lekciju treba da nauče oni koji su
bosanski cvijetnjak . unakazili,
čizmom zgazili i pokušali iščupati
i iz korijena izvaditi najljepše i
najmirisnije cvijeće.

SabaH: U Gazihusref-begovoj
medresi svoje obrazovanje je stekao
jedan broj veoma umnih ljudi
bošnjačkog naroda. Šta nam o tome
možete reći?
Senad ef. Agić: To je tačno. Ali je
i to da je mali broj ostao
privržen tradicionalnom islamu.
Posebno među onim, kako ih ti
nazivaš, umnim ljudima bošnjačkog
naroda. Možda griješim. Ali, malo je
istinskih pregaoca ostalo da se
posvete džematima, odgoju
tačno

v

pojedinaca, odraslih, djece. Svi su se
okrenuli pisanju kao da će nam same
knjige odgojiti ljude. Nema istinskih
odgojitelja da se posvete Allahovoj
službi i služenju pa da zasluže titulu
"nasljednika Božijih poslanika" . Svi
se samo dunjalučkim titulama
okreću,
novcu, karijerama,
lagodnom životu i slično.

SabaH: U medresama u Bosni i
Hercegovini se uvode i novi
predmeti kao što su naprimjer
engleski jezik, kompjuteri, fizika,
hemija i neki drugi. Dakle
obrazovanje se diže na još jedan veći
ruvo.
Senad ef. Agić: Sve je to lijepo, ali
ako se ne podigne nivo islamskog
odgovja sve je uzalud. Nama ne
trebaju samo ljudi od znanja takvih
je pun dunjaluk. Nama treba
odgojen, iskren, moralan i Islamu
potpuno odan poslušan
discipliniran djelatnik.

fakultetu u Sarajevu gostuju u
posljednje vrijeme kao predavači
naučni radnici svjetskog glasa.

bodri. Ali, danas je 'takve malo,
nažalost. Danas "znanje" vodi
neznanju. Najveće je znanje, prije
svega znati svoga Stvoritelja. Bez
toga sve je jalovo. Naši mnogi
intelektualci su najveće neznalice jer
su duhovno mrtvi. Nakaradno misle.
Prepotenti su u odnosu na dunjaluk impotentni u odnosu na Ahiret.
Asimiliraju se. Stide se svoje
tradicije, kulture i vjere, a prihvataju
tuđu nekulturu, i još se time ponose.
Neka nam je Allah na pomoći s
takvim, kako ih je Mustafa ef
Spahić nazvao, intelektualcima.
SabaH: Na kraju, ja vam se
zahvaljujem na vašem odzivu da
date ovaj intervju za naše čitaoce,
želeći Vam da ove ramazanske dane
u bošnjačkom džematu a uz
Allahovu pomoć, provedete u što
boljem zdravlju i rahat1uku zajedno
sa džamatom.
Senad ef. Agić: Hvala i tebi dragi
moj Rašide i još jednom svim
Bošnjacima Ramazan mubarek
olsun.

Senad ef. Agić: Ako, prije svega
pouče mnoge profesore vjerskih
predmeta da se ne stide predvoditi
barem džumu namaz i održavati
hutbe u nekim sarajevskim
džamijama, biće to uspjeh. Minberi
mnogih džamija plaču za dobrim i
sposobnim hatibima, a našim je
mnogim profesorima na toj najvišoj
islamskoj ustanovi ispod časti
(neuzubilah) proći u mihrab, popeti
se na binber i zauzeti Poslanikovo
a.s. mjesto. Šta će studenti od takvih
profesora izučiti. Zato su dobro
došli gostujući profesori, ukoliko i
oru msu u svađi sa mihrabom i
mimberom.
SabaH: Nauka ima inače ima vrlo
zapaženo mjesto u Kur' anu.
Senad ef. Agić: Ima, kad god je u
ime Boga. Takvu nauku Kur' an

SabaH: ' Na islamsko-teološkom

.rr.Pf
AKO STE IZBJEGLICA~.
AKO !ELITE POCETI RADin
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AKO STE VEC _"U.U SA NEKAKVIM MALIM
PRIVATNIM BIZNISOM

OBRATITE NAM SE,
JEII:-MI VAM SIGURNO
MO~EMO POMOĆI

DO KREDIT.A·.;' .BEZ 'KREDITA
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VI PITATE, DOKTOR ODGOVARA
v

(nastavak iz prošlog broja)

Dr. Naida Džanić - Ćemalović

Staje HNL?
Najčešća

pitanja koje žene
postavljaju vezano za menopauzu i
HNL

" o'

•.

. ,: "

~'

Kada treba započeti s
HNL?

, Spec. ginekolog

~

'ječ

je o

liječenju

kojim se
nedostatak
strogena upravo uzimanjem
estrogenskih pripravaka koji u
organizmu postižu količinu ovog
hormona koja je isto kao i njegova
količina za vrijeme fertilne dobi.
Hormoni koji se primjenjuju u
pripravcima HNL po svom
kemijskom sastavu moraju biti
j ednaki hormonima koji se prirodnim
putem stvaraju u jajnicima.
nadoknađuje

HNL može sadržavati:
samo progesteron, gestagen
(provjera) - za regulaciju neredovitih
krvarenja manji efekt
- samo estrogen (premarin, Estrace)
za žene kojima je odstranjena
materica
estrogen i progesteron
(kombinirano liječenje) - za žene s
matericom
Ciklično
kombinirano liječenje
(premphase) - za žene prije i za
vrIJeme
menopauze
(primenopauzaini period)
Kontinuirano komb. liječenja
(Prempro ). - za žene u
postrnenopauzi
- lokalno liječenje estroganima
(premarin krema) za uklanjanje
simptoma
suhoće
rodnice
inkontinencije
estrodiol flasteri (Estradem,
Vivelle, Alora) - kod žena s
oboljenjima jetre (zaobilazi se
portalni krvotok
Brojna istraživanja su pokazala da
HNL uklanja klimakterične tegobe,
smanjuje količinu kolesterola,
poboljšava cirkulaciju krvi,
spriječava razgradnju kosti a proces
se starenja vidljivo usporava.

Za ovakve pripravke nikad nije
prekasno. Ako imate tegobe vezane
uz klimakterij, najbolje je odmah
započeti s liječenjem.
U slučaju prevencije osteoporoze,
nije kasno započeti ni nakon 65 - te
godine, iako je učinak bolji ako se
liječenje započne ranije. Ako se ipak
odlučite kasnije, i opet ćete spriječiti
daljnju razgradnju kosti, a doći će i
do blagog porasta koštane mase.

endometrija (sluznica maternice) a
kasnije i do karcinoma. Zbog toga se
estrogenima uvijek dodaje
progesteron (kombinirani pripravci
ili zasebno oba hormona) osim kod
onih kod kojih je odstranjena
Dužinu liječenja određuje liječnik.
I
maternica.
Ona ovisi o učinku koji se liječenjem
Što se tiče karcinoma dojke do
želi postići. Ako žena uzima učinke
danas su porvedena brojna
hormonsku terapiju radi prevencije
istraživanja
o povezanosti HNL i
osteoporoze ili bolesti srca i krvnih
karcinoma dojke i većina rezultata
žila zaštićena je. za vrijeme same
upotrebe. S prestankom uzimanja Neke žene mogu u prvim mjesecima ne ukazuje na pozitivnu korelaciju.
prestaje i zaštita. Obično liječenje uzimanja hormonske nadomjesne Neke studije su ipak ukazale na blagi
traje nekoliko godina.
terapije osjećati pritisak u dojkama, I porast učestalosti kod žena koje su
na HNL-u. Tako je upotreba NHL
grčeve u nogama, glavobolju ili pak
ipak
kontraindicirana u žena koje
neredovita krvarenja. Obično ove
tegobe nestaju nakon prva tri, imaju karcinom dojke. Zato se
mjeseca liječenja. Ako i nakon preporučuje prije početka HNL
obavezan pregled dojke i
početna tri mjeseca terapije postoje
mamografija.
Danas kada je skrining
učinak?
neredovita krvarenja potrebno je
obratiti se ginekologu radi daljnje karcinoma dojke na visokom nivou
I (žene počinju sa mamografijom već
Ne. Ako žena nije u postrnenopauzi evaluacije (potrebno je isključiti od 45 go, savjetovane su o
tj. da je prošla godina dana od ostale uzroke krvarenja - karcinom). samopregledu dojke svaki mjesec)
zadnje menstruacije, još uvijek
misli se da je veći benefit u
postoji mogućnost začeća. Zato se
prevenciji bolesti srca i krvnih žila,
ženama koje započnu ovu terapiju u
osteoporoze nego suzdržavanje od
perimenopauzi, prije posljednje
HNL zbog mogućeg nastanka
menstruacije preporučuje neka od
karcinoma dojke.
"back up" metoda (kondom, doći
dijafragma) .
Ne. Nlll- ne utječe na koagulaciju "
(zgrušavanje krvi) kao što je slučaj
Hoće
sa oralnom kontracepcijom.

Koliko
HNL?

dugo

traje

Koje

neželjene
može
uzrokovati HNL?

HNL
li
Ima
kontracepcij ski

Može li usIj ed
upotrebe hormona
do tromboze?

I

Sto ako ne želite
li zbog HNL
HNL?
porasti tj elesna
Da li j e veći rizik od Dokazano je da najveću učinkovitost
težina?
karcinoma ako se u uklanjanju klimakteričnih tegoba i
sprečavanju kasnih posljedica ima
Ne. Za vrijeme prva tri mjeseca
koristi
HNL?
upravo HNL. Vitamini, kalcij,
uzimanja može doći do većeg

zadržavanja tekućine u tijelu, što
dovodi do blagog porasta tjelesne, Dugotrajna upotreba samo
t~n~. Ovaj učinak je u većini estrogena, bez dodatka progesterona
slucajeva prolazan. .
može dovesti do hiperplazije

'I
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fizička aktivnost,

antidepresivi mogu
biti korisni ali učinkovitost je daleko
manja nego HNL.

))--~~--

Ramazan

III E
E

r

o nam opet onih
blagi~ dana punih ~
~ada l napora a l
ibadeta, i onih čarobnih
večeri mubarek Ramazana.
Kolikaje to radost svakom
Muslimanu, koliko
zadovoljstva i sreće u
svakoj porodici! Ova
ugodna promjena na
ovome svijetu uznosi
svakog Muslimana u one
visine moralnog i etičkog
poziva čovječanstva za
koji ga Stvoritelj svijeta
stvori i posla na svijet. U

OVIm danima se zaista
svaki Musliman osjeća
drugačije nego u onih
drugih jedanaest mjeseci.
Pravo j e veselj e u
Ramazanu i trebalo bi biti
veće nego li i u Bajramu,
što bi po ljudskom
shvaćanju trebalo obratno
da bude. Blago onom
smrtniku kojem je dato da
to sve osjeti.
Gledajući jednog starca
dok ulazi u džamiju,
odjeća mu čista i duša
blaga a tek srce u njemu
mehko. On je prožet

pokornošću

prema
Stvoritelju, on plovi u
ljubavi prema Poslaniku
što dođe da čovječanstvu
ugradi ovaj sveti poziv.
Pa opet mladić, koji do
juče na licu imade sliku
prkosa i napora a danas je
vedar i blag i pogledom
traži sirote i bijedne da im
suzu obriše i pomogne.
Ta čuvstva koja
Muslimana uz Ramazan
obuzimaju, su samo tračak
onog vječnog zadovoljstva.
Svojom subjektivnom
žrtvom se ispunjava jedna

NARUDZBEICA ZA PRETPLATU
VASE IME·' PREZIME
ADRESA

I GRAD - DRZAVA - ZIP CODE - BROJ TELEFONA
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IPopunite navedene podatke, isjecite narudlbenic:u, priložite ček ili Mony order u Uljenom
iznosu i polaljite na adresu redakcije.
'
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SabaH
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Velika Božija zapovjed.
Čovjek od svoje naravi
naginje i teži za onim što
nIJe
dopušteno
(dozvoljeno). Zato se
čovjek u ovom mjesecu
treba čuvati od svakog pa i
najmanjeg zla, čak i
ružnog i nepotrebnog
govora; ružnog ponašanja,
zle naravi. Nije post samo
postiti od jela i pića.
Da nam ovaj Veliki farz u
zdravlju i rahat1uku prođe.
Ramazan mubarek olsun.

BOSNA U VRIJEME SVOJIH BANOVA (1137.-1377)
'''OSIP -VRaIĆ

[El
p

rij e Z d a IL i S t j e p a n
(Oba oko, 1287.:1290.)
Cim su braca dosla na
bansko prijestolje odmah u Bosni
živnuše i bogomili, jer obojica su bili
odani svojoj Bosanskoj crkvi.
PapaNikola IV. poče im prijetiti
križarskom vojnom, a nije sigurno
da je ta vojna i poduzeta, ali sigurno
je da se braća vraćaju (barem su
tako obećali) Rimskoj crkvi. Tada ih
papa Nikola IV. u svom pismu
pozva kao vjerne sinove Rimske
crkve da gledaju neprijatelja Rimske
crkve u Bosni. To je bio i zadnji
spomen na njih u povijesti Bosne.

~

Hrvatinića. Pavao I. Šubić je dao

bogomila, hvali ga papa Ivan XXII.
i Mladen se sve više sili, a što ne
bijaše drgao ni bošnjačkom, a niti
hrvatskom plemstvu, pa se urote
protiv njega. Mladen se je brinuo i
za djecu Stjepana Kotromana poslije
njegove smrti (Stjepan, Ninoslav i
Vladislavy Među urotnicima bijahu
i Hrvatinići, potomci Hrvatinovi, iz
Donjih krajeva pa i ban Stjepan
Kotromanići i Mihovilovići iz Livna.
Navale oni s vojskama na njega i
potuku ga u septembru 1322. i
odvedu u Ugarsku odakle se više
nije nikada ni vratio.

svojim sinovima Mladenu, JUljU,
Pavlu i Grguru na upravu župe
Livanjsku, Duvanjsku i Cetinsku, a
oni su nosili naslov "knezovi Triju
polja ". Pavao, izgleda, nije bio
zadovoljan upravom Stjepana II.
Kotromanića, pa ga svrgne s banske
časti (1301.) I postavi svoga brata
Mladena.

M I a d e n L (1301.-1304.)
Kotromanić je bio lišen banske časti,
valjda, iz razloga što nije htio
progoniti bogomile, pa zato ga je
Pavao I. tadašnji gospodar Hrvatske
i, kako sam kaže, Bosne, skinuo i
postavio svoga brata Mladena. To
ne bi drago Stjepanu Kotrornanu pa
sa svojim Bošnjacima navali na
S t j e p a n IL K o t r o m a n
Mladena
u proljeće 1302. godine.
(1290.-1312.) Je bio sin Prijezdin, a
Vojske
im
se sukobe na Drini, ali
povjesničar Šišić ga ne smatra
Mladen bijaše jači i Kotormanić mu
osnivačem bosanske dinastije
se pokori.
Kotromanića, nego jednostavno
Mladen je bio veoma "revan katolik"
jednim od Kotromanića.
Najvjerojatnije je da je njegov otac pa je s užitkom počeo progoniti
bogomile, a što ne bijaše drago
Prijezda nosio naslov "Kotroman"
po majci, koja je bila iz velikaške rođaku mu Hrvatinu, koji se smatrao
"dobrim krstjaninom". Hrvatski ban
kuće Kotromana.
Pavao
naredi svojim sinovima i
Stjepan II. Kotroman je ispočetka
priznavao . vlast Stjepana Mladenu da ne diraju u Hrvatina i
Dragutina, mačvanskogvojvode, pa njegovu zapadnu Bosnu. Mladen je
se čak i oženio njegoovm kćerkom u početkU poslušao, ali se opet
Jelisavom. Po njemu su bosansku poslije bio okomio na bogomile i na
Hrvatina. To dojadilo Bošnjacima pa
vladalačku porodicu prozvali
ga ubiju ( u lipnju 1304.). Sad
"Kotromanići" . Kasnije je stupio u
rodbinsku vezu s hrvatskim banom postavi Pavao na bosansko
svog najstarijeg sina
Pavlom I. od roda Šubića, Pa se , Prijestolje
"
Mladena.
valjda tom prilikom oslobodio
tutorstva Stjepana Dragutina
M l a d e n IL (oko 1308.-1322.) I
mačvanskog vojvode. Hrvatski ban
Pavao I. koristi ovu rodbinsku vezu Mladen II. poput strica mu Mladena
I. biješe "revan katolik" pa je
i pokori Bosnu svojoj vlasti.
Stjepanova kćerka Jelisava se udala progonio bogomile kao i stric mu.
za ugarsko-hrvatskog kralja On je tada već bio knezom "Triju
Ljudevita velikog, a kćer mu polja ", a isto tako i knezom
Katarina se udala za Hermana zahumskim, a sada postaje i banom
Celjskoga koji po ugledu i moći bosanskim. Smislio je proširiti
Bosnu, a prilika mu se pružila kada
malo zaostaje za kraljevima.
je umro mačvanski vojvoda Stjepan
Dragutin. Tomu se odupre
PavaoL Šubić-Bribirsk
Dragutinov brat Stjepan Uroš II. pa
i (1299.-1312.) Proglasio se
se poče i sam otimati za Mačvu i
"gospodarem" (cijele) Bosne bez
Srijem. Do rata dođe 1319. i 1320.
obzira što je Stjepan II. bio još
u kojem pobjedi Mladen uz pomoć
uvijek legalni ban Bosne. Pavao je u
ugarskog kralja Karla I.
Bosni imao rođaka Hrvatina, djeda
Zbog njegovog revnog progona
znamenitog vojvode donjih krajeva
(zapadne Bosne), Hrvoja Vukčića

I

I

I

I

I

čitavo Primorje. 15. veljače 1333.
poklanja Dubrovčanima Ston,
Pelješac i Prevlaku, a oni mu se

zareknu plaćati na dan sv. Vlaha 500
perpera.
Kad je izbio rat između ugarskog
kralja Krala I. (1335.) I srpskog
kralja Dušana, Kotromanić pomogne
ugarskom kralju. Banove čete su
vodili njegove vojskovođe Rugerije
i Mi/ten.
Međutim u to doba bogomili se
ponovno osnaže u Bosni, pa je i sam
Kotromanić
bio prigrlio
bogornilstvo. Katolički biskup
napušta Bosnu i sklanja se u
S t j e p a n IlL K o t r o m a n i ć Đakovo. Na to otpremi papa u junu
(1313.-1353.) Pod skrbništvom
1335. franjevca Fabijana da
Mladenovim i Stjepan III. je revno
nagovori Kotromanića da se vrati
progonio bogomile, ali mu ipak Rimskoj crkvi, ali mu nab zapriječi
dojadilo to Mladenovo skrbništvo pa ulaz u Bosnu. Papa sada pozove
se i sam bio urotio (1322.) Protiv hrvatske velikaše da udare na
njega i kad ga se oslobodio, Bosnu, na čelu kojih je bio banov
preuzima on vlast u Bosni pa čak i neprijatelj hrvatski ban Nelipić s
U sori, Soli i donjim krajevima. kojim su išli i franjevci. Do rata je
Otima Hum od Srba i tako postaje
došlo 1338. i 1339. No, kako je ban
gospodarem cijele Bosne.
Kotromanić bio vazal ugarskog
Stjepan se 1323. ženi poljskom
kralja Karla I. ovaj mu pomogne
princezom; koja se u poljskoj
odbiti hrvatske velmože od Bosne.
historiji naziva Elizabeta Bošnjačka.
Ipak je papi pošlo za rukom
Livanjski vojvoda Juraj Mihovilović
pridobiti Kotromanića za Rimsku
sklapa ugovor, mimo i bez ikakve
crkvu obećavši mu pomoć, ako mu
sile prelazi u savezništvo s / Bošnjaci budu pravili neprilike.
Kotromanićem, pa tako Livno i
U to vrijeme nastanu nesporazumi
TropoIje (Duvno, Livno i Glamoč),
između ugarskog kralja Mlečana
koje je do tada bilo dio Hrvatske,
zbog Zadra, koji se htio osloboditi
postaje 1326. dio Bosne i tako
Mlečana, pa se Kotromanić upleo u
ostaje sve do današnjih dana, a time diplomatske pregovore, sad na
i Bosna dobiva svoje današnje jendoj, a sad opet na drugoj strani.
gramce.
U isto doba imao je Kotromanić i
borbe sa srpskim carem Dušanom,
Dubrovčani šalju svoje poslanike
banu, a ovaj im dozvoli trgovinu po koji se prijetio uzeti Hum, koji je
svojoj zemlji. Kotromanić se uplete ban od njega bio oteo. Kotromanić
u svađu između hrvatskog kneza tada zamoli Mlečane da posreduju
za njega kod cara, a ovi to i učine.
Nelipića i ugraskog kralja i prikloni
se kralju, a isto tako uplete se i u Dušan pristane na primirje uz uvjet
da se taj spor oko Huma riješi
svađu između Vladislava, sina
Stjepana Dragutina, s Urošem III. diplomatskim putem. To primirje
Dečanskim. N elipić potpomognut
bijaše kratkog vijeka, i dođe
drugim hrvatskim velernožarna, pa i ponovno 1349. do prepirke između
samim Tvrtkom sinom njegova brata bosanskog bana Kotromanića i
Vladislava, potuče bana Mikića i srpskog cara Dušana. Ban tada da se
Kotromanića i protjeraju ih iz
osigura, naumi graditi utvrdu na
Hrvatske. Tada se Kotromanić moru, današnji Novi. Mlečanima to
spusti na Hum i otme ga od Srba, a ne bijaše drago, pa ga nastojaše od
ubrzo zauzme i Makarsku krajinu i toga odvratiti iz bojazni da se ta
utvrda poslije ne bude rabila protiv
njih,
(nastavak u sljedećam broju)
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PRiČE O BOSANSKIM RIJEČiMA

Ilustracija: Božo STEFANOVIĆ '
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Piše: Atflil1+!FlIĆ

I I sami akšam Mušan stiže na, hladne ko led, slatke ko
Vkućikolima natovarenim lu-' med, crvene ko krv. ..
benicama i samo što izveza koZa to vrijeme Selman šuti, od
nja, u avliju mu bahnu Selman,
svijeta nije ni vidio Mušana, ali
- Jesi li spreman za pijacu? - ga je ponekad čuo. U neko doupita Selman, a kad Mušan kli- ba, kad se pijaca počela rasturamnu glavom, Selman još priupi- ti, opet Mušan dreknu: Karputa može li za njim, ko biva sigur- zeeee, od turskog sjemena, a
niji su udvoje, jer i on je napunio onda i Se/man prvi put progovotaljige'lubenicama,
ri: Lubenice, od mog janjarskog
- Da mi je plaho drago, nije, sjemena. Mušan se na to prope
ali hajde, samo da znaš, Selma- na prste i vidje praznu Selmanone, ne vozim ja u Tuzlu lubenice vu tezgu, a Selman ubrzo dođe
ko ti nego karpuze jer ja sam knjemu.
sjeme dobavio iz Turske. I još
- Hoćemo li kući, pobro? - pi- .
da ti kažem, ja ću krenuti odmah ta Selman.
poslije pola noć~ a obavezno
- Nisam još sve prodo, kaže
pripremi fenjer, ne daju više vo- Mušan. A ti?
ziti bez fenjera ...
- Ja prodadoh sve, a i ti hajSamo što je ponoć minula de kući, ako ostaneš, dok platiš .
Selman ustavi taljige pred Mu- konak i još kOješta drugo, skušanovom kapijom, te zviznu a . plje ćeš proći nego da vratiš kuMušan se pojavi na kućnim vra- ći te neprodate lubenice, veli
tima, otvori kanata i krenuše.
Selman.
Konji sprva imadoše snage i vo- Nisu lubenice, već karpuze,
lje, grabiše brzo, ali uSnagovu ljutito će Mušan i poče nositi neposustaše, što bi znak da se prodato prema svojim taljigama.
odmore. Na vratove konja objeKrenuše istim putem, samo .
siše zobnice, a njih dvojica ra- što je sad Selman vozio prvi, pa
zvezaše .bošče. Mušanu žena kad naiđe pored Mujicine gostispremila hljeba i sira i stavila po- one, ustavi te uđoše unutra te
veliku glavicu luka, a u Selmana Mušan brže-bolje sjede za haspita. Fali Mušan svoj sir, a fata tal u ćošku, a Selman za drugi
se Selmanove pite dok je ne suprotno od njega.
smiriše. Utom se i konji odmori- Što ne sjede vamo sa
šte te njih dvojica opet put pod mnom, Selmane? - pita Mušan.
noge.
- Meni se čini, Mušane, da je
Tek što se razdanilo, evo ih u taj tvoj hastal samo za one koji
Tuzli, pa pravo na pijacu, gdje prodaju karpuze, odvrati SelSelman upita:
man i poruči naglas pečenje i
- Šta misliš, Mušane, da za- salatu, a Mušan nešto reče Mu- .
kupimo jednu tezgu, doći će nas jici na uho. Kad pojedoše, izađo
jeftinije...
še te posjedaše u taljige, progo- Nećemo jednu, Selmane,
vori Selman:
prvo zato što ja prodajem karpu- Valjade li Mušane kod MUjize, a ti lubenice, a drugo, ja ce onaj čorbast grah bez mesa?
imam svoje mušterije, a za tebe
- Znači, zavirio si, Selmane,
neznam.
u moju činiju?
I Mušan uze tezgu na sa- Jah, zavirio sam u činiju,
mom ulazu, a Selman negdje u kad već nisam mogo da zavirim
sredini, pa kad sunce osvoji Tujj jednu tvoju karpuzu da vidim
zlu i žene počeše dolaziti na pi- to sjeme iz Turske, kaza Seljacu, dreknu Mušan:
man, potegnu dizgine i njegov
- Karpuze od turskog sjeme- konj zakasa.

Lubenica
Karpuza (pers. harbuze, harbuz; tur. karpuz), jednogodišnja biljka iz porodice bundeva, velikog okruglog ploda, najčešće tamnozelene kore, ili šarene, i slatkog crvenog, rijetko žutog mesa ispod
kore. U Bosni se karpuza čeŠĆe zove lubenicom, a zajednički naziv
za lubenice i dinje je bostan.
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ANTOLOGIJA BOSNJACKE USMENE PRICE
Aiša

Softić

ANEGDOTE

Hercegovci-kiridžije na teraviji u Sarajevu

D

vojica hercegovačkih kiridžija došli s konjima u Sarajevo. A zadesio se Ramazan, pa je trebalo otići i na teraviju. I dvojica ti onih
kiridžija ovarišu nekako iz hana, gdje su odsjeli, pravo u Tabačku džamiju, gdje se teravija klanjala hatrnom, pa stoga i mnogo dulje
1b:=:::!J nego je običaj.
A kiridžije nisu za to ništa znale, i kad im se teravija vrlo otegnu, nekako u samoj polovici teravije zavikaše jedan od njih drugome:
- Durane, deder ti u han, pa poliži konjima, da ne skapaju, a ja ću s njima, majku im njihovu, naduravati do samoga sabaha!

Cmorj ečani sij ali so
II

D

IlOdijalO Cmorječanima da kupuju so u gradu. Dahabeter im dodijalo da je dovlače iz grada, pa smisle da i oni posiju so. Kad rađa u

stranim vilajetima, rodiće, vljda, ako ne i bolje, na njihovim njivama i podvornicama.
Što smislili, to i učinili, ali so nikako da pronikne.
Zadavalo im brigu i pomučiše se ispitujući uzroke i napokon zaključiše da ne može biti na ino već da im neki mahlukat izjede sjeme. Jedni vele:
mravi, drugi: crvi, dok jedan pametan babo poviknu; skakavci! I uze sina i puške te odoše da love skakavce za primjer ostalima.
Gazeći podvornicom, jedan krupan skakavac skoči na prsa babi, a ovaj dreknu na sina:
II
- Udri ga, Meho!
Meho sastavi nišan i raspali, a kuršum stiže skakavca upravo ponad babine lijeve sise.
.
Sin Meho uzdahnu i veli:
- Šta ćeš, jedan naš i jedan njihov.

iJ

Islamski šarti
~ ednoga seljaka nezna1icu uvijek bi seoski hodža napado što ne zna islamskih šarlova, a on, tikvan, nikad da nauči.

v
:
Jedanp~t se opet sreo s hodžom, i pošto ga hodžčt'izružio, on se vrati
sto Je tako snuzden.
- Hodža me vazda ruži - odgovori neznalica. - I sada me je pitao islamske šarte ...

kući vrlo snužden. U putu ga sretne jdan znanac, pa ga pita

- Pa jesi li kazao da ih je pet?
- Šta zboriš ti? Govorio sam da ih ima i deset, pa opet uzalud!
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CORBE
najčešće

svakodnevnoj
tradicionalnoj
I!::::::::=:::!J ishrani
Bošnjaka,
čorbe zaUZImaJU veoma
značano mjesto. Za razliku
od blagih juha, obično se
prave jače začinjene, s više
masnoće, guste i hranljive,

U

sa mesom ili sa
jačim dodacima, kao što su
povrće, tjestenina, jaja i sl.
Iako se obavezno jedu uz
glavno jelo, prije ili poslije
glavnog jela, čerbe
egzistiraju i kao samostalna
jela, koja se uZImaJu za
doručak.
Tada se, po

pravilu, spravljaju nagusto,
od komadića, mesa,
priređene na mnogobrojne
načine: s telećim, goveđim,
bravećim, janJecIm ili
kokošijimiskosanim mesom,
te u obliku ćufieta, flekica,
izmiješanim sa bamjom i

povrćem,

tjesteninom i
rižom i obavezno začinjenim
raznim mirođijama i
uzavrelim (ucvrkanim)
mladim maslom.
Nakon dugih akšamluka, u
sitnim jutarnjim satima, jedu
se kisele čorbe, kojima se po

volji dodaje limunov sok ili
prirodno sirće. One imaju
funckiju da "reguliraju"
stomak i, kako znaju kazati
iskusne akšamIije, da "vrate
snagu i osvježe dušu".

Begova

čorba

Potrebno: y2 kg kokošijeg mesa, 20 dkg mrkve,
korijen celera i peršuna, 5 dkg bamje, 2 dkg riže,
2 del slatke povlake, 3 žumanjka, maslo, malo
soka od limuna, bibera, lorberov list i soli prema
potrebi.
Priprema: Kokošije meso oprati i kuhati sa
korjenastim povrćem i začinima. Kada je
kuhano, sve &e procijedi, a meso odvoji od
kostiju i isjecka na kockice. Zatim se i kuhano
povrće isjecka na kockice. Istovremeno u
odgovarajuću posudu staviti maslo, lagahno ga
istopiti i napraviti svijetIu zapršku. Njoj se
dodaje voda u kojoj su se kuhalo kokošije meso
i povrće, pa se sve to kuha petnaestak minuta,
toliko dugo da tečnost izgubi brašnjav ukus i da
postane bistro-sluzava. Tada se ponovo
procijedi, doda meso i povrće isjeckano na
kockice, ponovno prokuha, pa skine i ostavi da
se samo malo ohladi. Tome se dodaje bamja,
koja je prethodno kuhana u vodi sa malo limuna,
te pomiješa (legira) sa žumanjkom i slatkom
avlakom.

Janjeća čorba
Potrebno: 1 janjeća glava (s mozgom), 10 dkg janjeće džigarice, 1 dkg mrkve, l vezica peršuna, l
veza celera, 3 dkg kajmaka, biber i so.
Priprema: Džigericu i glavu dobro oprati i skuhati. Juhu procijediti a meso skinuti, posoliti i ponovo
staviti na vatru i kuhati zajedno sa isjeckanim povrćem. Pred sami kraj, u čorbu ukuhati špagete ili
rezance. Čorbu ukrasiti sitno is'eckanim eršunovim listom i začiniti uzavrelim slanim ka'makom.
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NAPADSNOV
~et~ni 1971./72:. ~~yern?va

U

1",• • 0z a ~a ~ekne~.aClja dP~stlgla

ALEXANDER

odigrao samo pet provligašlah
) utakmica, preselio u Rapid, a 1996.
se vratio u B d r
B
..
un es 19u, u ayern.
Najbolja sezona dosad· 1997/98 13 golova
.
.
.
Vrline: Zahvaljujući visini i težini
vrlo je robustan, sjajno skače, no
začuđujuće dobro barata loptom,
tehnički je također vrlo dobro
pripremljen.
I Slabosti: Ponekad zna izgubiti živce
i prisebnost, mora biti hladnokrvniji
I
i koncentriraniji.
Prognoza: Jancker je jedan od
igrača budućnosti, sigurno će u
nekoj od skorih sezona, možda, u
ovoj nadmašiti svoj dosadašnji
rekord.
H
A

ZICKLER
24 godine, visok 188 cm, težak 84
kg. U Bayernu od 1993. ovo muje
šesta sezona.
Uspjesi: Njemački prvak 94. i 97.
pobjednik Kupa UEFA 96,
pobjednik Kupa 98. 17 nastupa za
mladu reprezentaciju.
Karijera: Jednu sezonu (1992.-93.)
Igrao za Dynamo Dresden i u 18
nastupa postigao 3 gola. U Bayern
došao 1993. i dosad zabio 30
golova. Najbolja sezona 1994./95. 9
golova.
Vrline: Izuzetno je brz, at1etski
građen,
rođeni
igrač
za
kontranapade, na taj je način i
postigao najviše golova.
Slabosti: Psihički je prilično labilan,
lako se demoralizira, a promašuje i
puno povoljnih prilika.
Prognoza: Uvijek kad Hitzfeld želi
kontrama iznenaditi protivnika,
Zickler je u sastavu. No, teško je
uskoro od njega očekivati dvocifreni

Je re or OJI se o rzao do
današnjeg dana. Gerd Muller i
f r 1
d t
~~ vo pos .lg1.1 su 01 gol, jedini su
OJI su uspJe l premašiti "čarobnu
stotku" do sad su bili uzaludni
napori svih ostalih klubova i
~eneracij~ d.: ih d~stignu, čak i da
lm se pnbhze. Pn lika se u -ovoj
sezoni ukazala - opet Bayernu,
naravno ukoliko bi upsio održati
prosjek efikasnosti sa starta. Naime,
vodeća momčad Bundes lige je u
prvih osam kola 23 puta zatresla
supraničku mrežu, što daje sjajan
prosjek od 2,9 po utakmici.
Međutim, poslije toga su ipak malo
sustali, sjajno je bilansu posebno
poremetio poraz protiv Herthe u
i to "bez ispaljenog metka",
tj. bez pogotka Bayernovih i SALIHAMIDŽIĆ
napadača. Ipak, sjajan start i zbilja j
odlični igrači u vrhu napada I 21 godina, visok 176 cm, težak 71

k

V

I

~erlinu

=~---,~_.....!::S!...----,A~_----!N~,

garancija su da će u ovoj sezoni
pratioci Bavarske ekipe uživat u
pogocima, a možda na kraju ipak
proslaviti i novi rekord Bundes lige.
Trener Ottmar Hitzfeld raspolaže s
pet klasnih napadača, svaki je njihov
igrač različitog tipa, pa se iskusnom
stručnjaku pružaju mnoge
mogućnosti za prazne kombinacije,

kg.
Prva sezona u Bayernovom dresu.
Uspjesi: 13 utakmica za
reprezentaciju Bosne i Hercegovine
postigao 6.11.1996. prvi domaći gol
u istoriji BiH.
Karijera: Igrao za Hamburger SV
od 19993-98. ovog ljeta preselio u
Bayern. Najbolja sezona 1997/98. -

što on i koristi. Pa, kad jednom od ;
petorke ne ide kako bi trebalo i ,
moralo, uvijek ima nekoliko !
alternativa i "napaljenih" zamjenika. I
Napadači su dosad zabili oko 60
posto svih golova, spomenuta
generacija iz 1971,/72. bila je
uspješ~ja, njen je udio bio 66 posto
a s~m Je Gerd .~uller čak 40 puta '
matIrao suparmcke golmane. Novi I
Bayernov "napad snova" čine: Elber'
lancker Da· S 10h °dv., . ,
o
'
.e~, . a l amt ZlC 1 I
Z.l.~kler .. bAn~I~~lrall ~moo svkog od I
nJI
vrlme
d , dnaj orojruje
d o
, l mane,
o te
osa a~nJa ostIgnuca, kao l sve
ostale bItne podatke. Sigurno će vas

10 golova.
Vrline: Sj~jan tehničar, vrlo je brz,
posebno Je opasan sa krilnih
pozicija, ima i dobar udarac, vrlo
dobro proigrava suigrače.
Slabosti: Još uvijek plaća danak
neiskustvo i prilagodbu u novoj
sredini, potrebno mu je više
hladnokrvnosti, no i to će doći s
igrama i iskustvom.
Prognoza· Hasan .
.
Je poput
nebrušenog dijamanta, kad se i
taktički usavrši a posebno kad bude
smireniii
. oo
" u matru·m POZICIJama
mnogo će ćešće tresti mr
eze.

I

v

I

zanimati.
CAR

S

T

II
E

N

v

ALI DAEI

! 29 godina, visok 188 cm, težak 82

~~a

JAN CKER
\
sezona u dresu Bayerna.
Star 24 godine, visok 193 cm, težak
Uspjesi: Četiri puta iranski prvak, s
92 kg.
22 gola u 15 utakmica . Svjetski
Treća godina u Bevernu.
~trijelac godine 1996. Dosad 55 puta
Uspjesi: Njemački prvak 97 i Igrao za Iran.
pobjednik Kupa 98. Finalist Kupa Karijera: U Bundes ligu je pošao
Kupova 96. s bečkim Rapidom.
1997. i odigrao jednu sezonu za
Karijera: 1995. iz Kolna, gdje je Arminiju iz Bielefeida, kojaje ispala
iz prve lige, postigao 7 golova pa

učinak.

\GIOVANE ELBER\
26 godina, visok 182 cm, težak 72

kg.
Druga sezona u Bayernovom dresu.
Uspjesi: Pobjednik Kupa 1997. sa
Stuttgartom, a 1998. s Bayernom. 5
nastupa za brazilsku reprezentaciju.
Karijera: Igrao od 1994. do 1997.
za Stuttgart, tamo je bio najbolji
strij elac, pa prešao u lj etu 1997. u
tl Bayern. Najbolja mu je Bundes
, ligaška sezona bila 1996./97. Kada
je postigao 17 golova. Zasada
najefikasniji Bayernov igrač.
Vrline: Najbolji dribler u ekipi,
tehnički perfektan. Vrlo hladnokrvan,
pred protivničkim golom, zna i
; proigrati bolje postavljenog

I

HASAN SALIHAMIDŽIĆ

mu je to i dosad najuspješnija'\ suigrača.
sezona, ovog ljeta prešao u Bayern. Slabosti: Ponekad previše
Vrline: Posebno opasan u igri tvrdoglav, jer i~a i boljih rješe~ja,
, glavom, odlično skače, ima osjećaj st~~a propadaju neke povoljne
za gol, dobro i puca nogama.
pnhke.
Slabosti: Nije baš sjajno tehnički \ Prognoza: TJ ovoj bi sezoni mogao
potkovan, pa se taj deficit često (i treba~!) nadmašiti svoj. dosa?ašnji
osjeti u ključnim trenucima.
sezonski rekord, kandIdat je za
Prognoza: Kao klasični igrač I najboljeg strijelca lige.
I'

kaznenog prostora teško pronalzi
mjesto u najboljem sastavu, no kad
treba probijati bunker, vrlo
upotrebljiv.
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Pripremio: Eivir Kolenović
I

POVRATAK BENFICE
Idužnost
martu

lĐ

unih 39 godina
. uzastopice igra
lisabonska Benfica,
najtrofejniji portugalski klub,
u evropskim kupovima.
Najuspješniji su bili
šezdestetih godina 1961. i
1962. Bili su pobjednici
Kupa prvaka takmičenja u
kojem igraju 23 puta. A treći
put su učesnici lige prvaka.
Ekipa u kojoj su ponikli
mnogi portugiaski asovi
danas ima i te kako velik
"britanski štih" , vodi ih
trenerski dvojac s Otoka, a u
sastavu su tri Britanca.
Stoga i nije čudno da se na
trening i utakmicu kreće s
pozivom "come on boys".
Od septembra 1997. za
~ormilom Benfice je
Skot1anđanin,
nekadašnji
reprezentativac a danas 45godišnji trener Graeme
Souness, dok mu je prvi
asistent Englez Philip
Boersma (49). Njih dvojica
su već 24 godine
nerazdvojni, zajedno su
igrali, zajedno su i u
trenerskom poslu, veliki su I
prijatelji. Portugalci su se
već

priviknuti na "otočki
dril", treninzi su i dugi i
naporni. Koko Souness
naglašava žele Benficu
vratiti na slavne staze a to se
bez marljivog i napornog
rada ne može postići. Uz to
sve on dalje naglašava:
Ovdje je pritisak izuzetno
veliki, silna je želja za
uspjehom svi su ga "gladni".
Puno naglašenije nego na
Otoku. U prošloj smo sezoni
bili vice prvaci, no sada je
cilj sasvim jasan: naslov
prvaka mora se vratiti u
Benficine vitrine. Mislim da
je to ostvarivo, zadovoljan
sam raspoloživim kadrom
igrača. Mnogo mi je veći
problem odučiti domaće
igrače "carinjenja" lopte svi
je toliko vole da se s njom
ne žele rastati. Da bi se

I

predsjednika ul
1998. preuzeo

odvjetnik i biznismen Joao
Valee Azavedo klub je bio u
dugovi am i na devetom
mjestu . .uveden je režim
štednje, prvenstvo je Benika
zavšila kao drugoplasirana.
Njegov je inače najveći hobi
naogomet -Bongee
Jumping!
Klub ima vlastitu
omladinsku školu koju
pohađa 400
nadarenih
dječaka u dobi od 9 do 12
godina. Šestorica igrača iz

vratila

na nekadašnje
i europske pozicije,
Benfica mora neke stvari
srediti i izvan terena.
Klub najprije ima naziv po
djelu grada, nastanjenom u
glavnom radničkim
obiteljima. Ima čak 160.000
člnaova i bez konkurencije
je najpopularnija portugalska
ekipa. Imaju i najveći
stadion u zemlji "Sport
L i s b o a e B e n fi c a " ,
grandiozno zdanje sa 76.000
sjedećih mjesta, koja su sva
obojena u crveno, u klupske
boje. Souness je kao igrač
triput bio prvak sa
Liverpoolom (78.,81., i 84.)
Optimistički
gleda u
budućnost. Uvjeren je da
ova ekipa u stanju vratiti
nekadašnju Benficinu slavu,
potisnuti najveće domaće
konkurente Porto i Sorting.
Izdvaja petoricu igrača na
kojima bazira taj svoj
optimizam.
Kapiten Joao Pinto (27) je
prva zvijezda ekipe.
Tehnički briljantan napadač
sjajan paker. Dosad je u
"Primer divi sao" postigao
66 golova, 45 puta odijevao
je reprezentativni dres. Ovu
sezonu nije mogao započeti,
bio je kažnjen sa pet
domaće

utakmica jer je na kraju
prošle udario jednog vatrogasca! Najlakšije igrač
u ekipi, samo 62 kg, no po
primanjima uvjerljivo
"najteži" . Opsesija su mu
automobili svjetskih marki,
ima ih ukupno u garaži pet.
Golman Michel Predhomme
će 24 marta napuniti 40
godina, no još je uvijek
nezamjenjiv. Dugogodišnji
belgijski reprezentativac (58
nastupa) je član Benfice od
1994. i ljubimac publike.
Još uvijek sjajnih refleksa,
njegova se mreža najrjeđe
trese u portugalskom
prvenstvu (lani u 34
utakmice samo 29 puta).
Mark Pembridge (27), jedan
je od trojice otočana. Velški
reprezentativac, napadač (30
nastupa, 5 golova). Došao je
početkom ove sezone iz
Sheffield Wednesdaya,
izraziti je ljevak, odlično
centrira. Preostala dva
otočana su Englezi Michael
Thomas i Scott Minto. Karel
Poborsky (26) dominira po
desnoj strani. Češ·ki
reprezentativac (32
nastupa), koji je nakon
lutanja Evropom
Engleskog iskustva (u
Manchester Unitedu)

početkom 1998. prešao u
Benficu i -sklopio ugovor do
200 l. godine . Ubrzo je
postao jedan od glavnih
ljubimaca publike, zbog
svojih efektnih driblinga.
Nuno Gomes ima samo 22
godine i ljubimac je ženskog
dijela publike. Dugokosi je
napadač glavni Benficin
strijelac, u prošloj sezoni
postigao je 18 prvenstvenih
pogodaka. A i ovu je
započeo silovito. Novakje i
u reprezentaciji a Souness za
njega tvrdi da je izvanserijski talenat. Evo još
nekoliko zanimljivoti IZ
Benfice.
Ne pordaju se godišnje
karte, osim za VIP ložu
(cijena 10.000 DEM).
Tradicija je da se navijači
okuše pred stadionom, kupe
kartu, sendvič i kolu te
krenu navijati. Klub je počeo
graditi i klupski muzej,
pokraj stadiona, no zbog
finan sij skih teškoća ali i
opasnosti od urušavanja
moralo se prekinuti. U tom
nedovršenom zdanju je čak
2.300 nogometnih pehara, a
ukupna riznica u Benfici ima
i ostalih sportskih grana je
čak 11.500 trofeja. Kad je
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današnjeg prvog sastava
ponikli su u njoj. Benficini
igači nikad ne idu u
karantenu, okupljaju se i
prije najvažnijih susreta sat
vremena prije početka,
dolaze vlastitim autima uz
bučne ovacije navijača.
Jasno, u klubu je, i najveća
portugalska zvijezda svih
vremena Euse Bio, danas
56-godišnjak, koji je "živi
spomenik" i najveće
podsjećanje na nekadašnje

slavne dane, koje ovi opet
priželjkuju.
Pripremio: Elvir Kolenović

Savršenstvo bez mane
Volvo S 80 je posljednji model
švedskog proizvođača
automobila, sa kojim se računa na
ozbiljniji segment tržišta u kojem
suvereno vladaju Audi, BMW,
Lexus i Mercedes.
Šveđani su napravili zaista
dobar automobil, koji je krcat
najnovijih tehnološkim rješenjima
koja uveliko olakšavaju upravljanje
vozilo. Uostalom, i rukovodstvo u
Geteborgu kaže da je "S80 najkompletniji Volvo do sada".
čuvenog

Upravljanje raznim funkcijama u
Volvu 80 vrši čak osamnaest kompjutera koji, u skladu sa novorazvijenim sistemom Multiplex, značajno
smanjuju broj električnih kablova u
vozilu u odnosu na konvenconalne
modele. Osim što upravljaju svim
funkcijama vožnje (kontrola proklizavanja, iznenadne promjene
pravca, itd ... ) kompjuteri u S80 kontrolišu - i razne sitnice. Nama su
najinteresantnija .bila dva detalja.
Prvi slučaj je kada prebacite ručicu

mjenjača u rikverc automatski se na
zadnjim sjedištima, naravno ako
tamo nema nikoga, obaraju nasloni
za glavu kako bi mogli lakše vidjeti.
U slučaju da ste parkirali vozilo
negdje u mraku, kada mu prilazite
automobil (odnosno, kompjuter) na
osnovu signala sa ključa će prepoznati da dolazite i da je okolo mrak,
te će upaliti mala svjetla kako bi
mogli lakše prići svoj automobilu.
Veoma je interesantan i način
zaštite od eventualne krađe.

Nasloni se automatski obaraju pr; kretanju unazad

Volvo 580: omiljeno vozilo u SAD među ljudima "od pera"

(Foto: Volvo)

Armirana stakla ne možete razbiti
baš lako, a ključ za centralno
zaključavanje
automatski,
u
nepravilnim vremenskim razmacima, konstantno mijenja kod brave.
Tako se ne može desiti da neko
"preslika" vaš elektronski ključ i da
vam na taj način "zauvijek" otuđi
automobil.
U Volvu S80 je integrisan i
GSM mobilni telefon, kojeg
inožete koristiti i da ne dižete ruke
sa volaria. Razgovarate preko
malog zvučnika smještenog u centralni unitrašnji retrovizor, a
slušate
sagovornika
preko

zvučnika audio uređaja. Ukoliko
želite, možete koristiti i klasični
GSM telefonski aparat.
U Volvo S80, model T6, je
ugrađen i najsnažniji Volvov automobilski motor svih vremena.
Riječ je o novom 2,8 litarskom
rednom šestocilindarskom agregatu sa dva turbo kompresora,
najveće snage 272 KS i obrtnog
momenta 380 Nm.
Prosječna potrošnja ovog motora u različitim uslovima vožnje
iznosi oko 10,9 litara EU95 na
pređenih stotinu kilometara.
E. DIZDAREVIĆ

DOCEK NOVE 1999. GODINE
27·11 21.St.
U RESTORANU
Corner Astoria Bulev.
Astoria, New York
Tel: 718·726·7286
·'3 STAR"
ZABAVLJACE VAS 3 STAR: ALMA KAHRIC · JASMINKA HUSKIC IMETKO VUCE TOVIC
lt

SA POCETNOM MEZOM,
JAGNJECIM PECENJEM,
SUHIM MESOM,
DOMACIM SIROM

OTVORENIM BAROM

KOMPLETNOM VECEROM
TOSTED SAMPANJCEM

ZA REZERVACIJE I INFORMACIJE
NAZOVITE NA TELEFON

718· 726· 7286

CIJENA KONZUMACIJE $100.00

Restoran
"PARAD ISE NIGHT"
24-3586.St
Benson Hurts
Brooklyn, NY 11214
Tel.718-266-6379
PRIKAZUJE INTERNACIONALNI PLESNI SOU
ANSAMBLA "VARAZI"
SVAKIM DANOM OD 10 -11:30 pm
ULAZ BESPLATAN - PLAĆA SE SAMO KONZUMIRANO JELO I PIĆE
v

NARODNI FOLKLORNI GRUZIJSKI REPUBLIČKI ANSAMBL "VARAZI"
OSVOJIO JE PRVA MJESTA NA SVJETSKOM TAKMICENJU FOLKLORA U
FRANCUSKOJ 1998 U NJEMACKOJ 1997 I U ITALIJI 1996
v

v

NEMOTE PROPUSTITI JEDINSTVENU
PRILIKU DA PRISUSTVUJETE
v

.

VELICANSTVENOM
SPEKTAKLU
v
UZ 24 IZVOĐACA PROGRAMA
POD DIREKTORSKOM
PALICOM
v
v
DZAVAHISVILI NODARI

WUO GUS BOSNE JHERCEGOVINE·
Radio..uca~
Svakog CetVrtka
od 1:00 do 7%30 .' ........._.-..·.,ulI380KHz(AM)
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Nijesi, što si nekad bila ...

Bezrazložna .nelagoda i strah

Proteklo je mnogo ljeta
Od tada,
Kad te vidjeh prvi puta
I sada.

Zahvaljujući novim dostignućima zubne estetike, nove proteze imaju
učinak i miniliftinga, pa mogu čak izgladiti bore i podmladiti lice
Je li moguće da lice osobe
koja nosi zubnu protezu izgleda
. mlađe? Da, a to mogu 'potvrditi
brojne žene i muškarci određe
ne životne dobi koji su se nakon
nekoliko godina oklijevanja napokon odlučili nositi protezu. Od
deset osoba iznad šezdesete,
troje bi trebalo nositi pomičnu
protezu, a u većini slučajeva
upravo nedostatak zuba ili ne7
nošenje proteze dodatno ističe
znakove starenja na licu podjednako kod žena i muškaraca.
Osim toga, kada dođe do toga
da je proteza neizbježna, većina
je ljudi uvjerena da ustima više
ne prijeti nikakva opasnost jer
zuba ionako više nema. Strah
od karijesa samo je dio prošlos-

Proteze danas mogu izgledati.
kao prirodni zubi

ti, a zamjenjuje ga strah i nelagodnost od pomisli na nošenje
proteze.

Smetnje ili nelagoda pri nošenju proteze javljaju se u slučaju kada protez", nije stabilna,
ili ako oblikom i materijalom od
kojega je izrađena ne poštuje
osjetljivu ravnotežu mehanizma
žvakanja. Tada proteza može
uzrokovati upalu zubnog mesa.
Moguća je i reapsorpcija kosti na
koju se naslanja proteza, a posebno je to često na kosti donje če
ljusti (mandibule). Stalno izložena prekomjernom i neprirodnom
pritisku; kost se "troši", stanjuje i
postupno toliko oslabi da ne može pridržavati prqtezu. Posljedice
istrošenosti zubnog mesa i kosti
vidljive su na licu u obliku neestetskih promjena poput stanjivanja usnica i upalih obraza.

Još se

Onaj

U

očima

nešto tajno
Drhtalo,
Na čelu tek djevojaštvo
Procvalo.
Na usne se nevinosti
Svio ćar,
Grudi istom zaoblio
Ću stva žar,
Onog
Kad

čuvstva,

prvi put što

Preli te,
žarki pogled
Smjeri te.

momački

Proteklo je mnogo ljeta
Od tada;
Ti viš nijesi, što si bila
Nekada ...
Sad si puna, plahovita
Žestoka,
Razgovorna, puno ljepša,
Od oka.
Mnogome se svojim čarom
Dopadaš,
Ti pak s mnogim igru pleteš,
Vragoljaš.

NADA ZA SLIJEPE

S čipom
progledali

Al viš meni nijesi tim, što
Nekada,
Kada mi se čedna, stidna
Dopada.
Hjumejn sada
planira da razvije
trajan uređaj s
dovoljno visokom
rezolucijom kojom·
bi se uspo-stavio
osnovni vid, Vanjska kamera u
naočarima slala bi .
televizijske sli-ke
čipu u mrežnici. On bi onda prevodio signal u električne impulse na
kontaktima koji stimuliraju ganglije.
Naučni tim se nada da će vrlo brzo
poboljšati rezoluciju, tako da pacijenti mogu raZlikovati, na primjer,
prozor i vrata,

trojke u Bihaću

BIHAĆ - LJ Kantonalnoj bolnici "Dr, Irfan Ljubijankić' u Bihaću rođene su
trojke u srijedu u popodnevnim satima,
Tri djevojčice na svijet je donijela Melisa Kapić. Prema informacijama iz
porodilišta u Bihaću, sve tri djevojčice i majka dobro se osječaju,

Kad te ljubih, kad za tobom
Ginul mlad
Ne, ne ljubim, ne mogu te
Ljubit sad Jer viš nijesi, što si bila
Nekada,
Nit ćeš biti - tugo moja Nikada .. ,

Humanitarna
vJencanlca
•

v

•

ITALIJA - Italijanka Sabrina Bataljija pozira u hotelu Nap/es nakon ceremonije vjenča
nja. Ona je obukla vjenčanicu od šest miliona
dolara zajedno sa 6,000 dijamanta, za koje
kaže da će neke od njih pokloniti društvu za
borbu protiv AIDS-a, (Foto Reuters)
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čas:

Mio stas.

, Maštoviti italijanski dizajneri
dosjetili su se kako da na mep i
praktičan način iskoriste plastične boce od bezalkoholnih pića.
Donji dio boce oštrim nožem ili skalpelom isijecite na
željenu dužinu, a od druge odsijecite nešto kraći za poklopac. Dobićete originalne kutije
u kojima možete držati keks,
tjesteninu, orahe, bademe, pirinač i slično. Ukoliko imate vremena i volje, možete ih ukrasiti i srcima, cvjetovima ili nekim
geometrijskim oblicima od samoljepljivih tapeta.

Rođene

ko da gledam

Čedne kretnje, stidno lice,

Kutije od flaša

- Bilo je plavo, uzviknuo je
71-godišnji Harold Čjuršej
opisujući svoje prvo vizuelno
iskustvo nakon 15 godina potpune sljepoće.
On je jedan od 15 slijepih
pacijenata tima koji vodi dr.
Mark Hjumejn, jz bolnice Džon
Hopkins u Baltimoru, koji su
mogli vidjeti tačke svjetla ili
složenije uzorke zahvaljujući
uspješnom prenosu jednostavnih elektroniskih slika direktno
na mrežnicu, Njegovi pacijenti su
isprobali mrežu od 25 elektroda,
lako je rezolucija bila slaba, mogli
su prepoznati jednostavne brojeve,
slova i oblike na ekranu kompjutera.

sjećam,

-.-.---~-------
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By 4:30 pm, the winter sun has set
and visitors can truly appreciate the
time and effort of stringing the
20,000 aa,...,a.~.
You're lighting job at home may not
seem so tough after seeing .

is lit up beautifully and
.."n,nnflrn it gets a little crowded
the plaza, be patient and
your time. The Christmas spirit
easily be lost if you let the
get to you.
VU!;•••" ,....

,

over New York CitY 'y ou'lI find
1O~I~o~at.,'~nA celebrating the holiday
is giant snowflake suspends above
Street and Fifth Avenue, the
corner home to 8ergdorf
lu('OCllm~1n and Tiffany's.
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MICALI
TERRACE
1521 - 86 Street
Brooklyn, New York
.Najpovoljnije i najljepše mjesto %a
proslavljanje svadbi, sunetluka, kane •••
Ako ne mijenjate običaje, nemojte
mijenjati ni restoran gdje ih sprovodite.

BUDIT

SA NAMA
, Vllibi Mhl td 850 OSOlHt
MtJhl Mhl td 220 OSOlHt

OLJSTV

'\ -

~

Tel: 718-331-3533 ili
Beep: 917-949-2530
)

Uz najpovoljnije cijene
($32.00 -$36.00 po osobi),
domaće osoblje, nudimo i kompletan

i k'.

J
,I

1

{

Meny domaćih specijaliteta - uključujući
, .• .. _ i sve vrste pića. _

Za sve detaljnije informacije i
sklapanje ugovora, obratite se
Agronu Ćosaj na vašem
- Bošnjačkom jeziku.

ADRIAT
17-ll 65.St Brooklyn.
Izmedju 17. i 18. Ave.
Tel. (718) 816-8130
(718) 234-5210

\
NAJVAZNIJE
TRENUTKE
VASEG ŽIVOTA

PO\tJERITE
PROFESION~4LC I \t A

SA 15 - GODIŠNJI\:I
ISKUSTOVOM

NA-IO I ANA
SPAHIĆI

